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ABSTRAKT
Ekziston një polaritet i skajshëm këndvështrimesh lidhur me nivelin e inovacionit në
biznes përmes teknologjisë Blockchain. Në perspektiven e parë, Blockchain-i konsiderohet
revolucioni i dytë teknologjik pas internetit, kurse, përkundrejt këtij vlerësimi, disa të tjerë e
shohin si teknologji të mbivlerësuar dhe të pakuptimtë. Në këto rrethana, me shumë mbështetje
dhe kundërshtime denigruese, është spekulative të mbahet anë nga njëra ose pala tjetër, prandaj,
lind nevoja për një hulumtim rigoroz nga burime kredibile të njohurive lidhur me këtë
teknologji dhe aplikimin e sajë në biznes. Në këtë kontekst, për ta kuptuar vlerën strategjike
dhe inovative të Blockchain-it si dhe dobishmërinë e tij, bëhet ky hulumtim. Ky qëllim
formohet si hipotezë e cila provohet të validohet përmes hulumtimit të literaturës, analizës së
hulumtimeve të kryer nga organizatat e mëdha si dhe përmes rasteve të studimit. Studimi i
literaturës është i ndarë në tri pjesë, prej të cilave e para përshkruan konceptet themelore dhe
teknologjinë Blockchain. Pjesa e dytë përfshinë analizimin e hulumtimeve relevante nga
kompanitë e mëdha siç është Deloitte, Mckinsey dhe Gartner, kurse pjesa e tretë përfshinë rastet
studimore të përdorimit të teknologjisë Blockchain në praktikë. Teknologjia Blockchain
rezulton të ketë shumë beneficione por dhe kufizime. Blockchain-i në shumë aspekte, është
akoma në fazën fillestare të kalimit nga adoptuesit e hershëm të tij, tek përdorimi i gjerë.
Blockchain-i ende është teknologji e pa maturuar, me një treg që është në fazat e para të lindjes
dhe zhvillimit. Si term, Blockchain-i është i hiperbolizuar në popullaritet. Shumë biznese janë
duke testuar pilot projekte, disa prej të cilave me shumë sukses. Teknologjia Blockchain tanimë
ligjërohet edhe në disa nga top universitetet botërore. Kontratat e mençura kanë rezultuar në
krijimin e modeleve të reja biznesore inovative. Monedhat digjitale gjithashtu kanë fituar
popullaritet të jashtëzakonshëm dhe është filluar të përdoren në praktikë. Teknologjia
Blockchain në këtë fazë përballet me sfida të ndryshme, prej tyre prijnë ato rregullatore dhe
legale.

i

MIRËNJOHJE DHE FALËNDERIME
Unë do të doja të fillojë tezën time të masterit me falënderim për të gjithë ata që më
përkrahen gjatë studimeve dhe të gjithë ata që më përkrahen gjatë realizimit të diplomës së
masterit në drejtimin Menaxhimi i Mekatronikës.
Në mënyrë të veçantë e falënderoj familjen time, të cilët më mbështetën në çdo aspekt
dhe më ofruan motivim në mënyrën më të mirë të mundur për të arritur deri në përfundim të
studimeve themelore dhe Master. Mirënjohja dhe falënderimi im është i pafund për nënën time
dhe motrën time Valbonën që më kanë dhënë dhe vazhdojnë të më japin mbështetje pa kushte
dhe shumë dashuri. Me këtë energji pozitive dhe dashuri, unë me lehtësi e kënaqësi vazhdoj
angazhimin tim duke e mbajtur në mendje se rezultatet e mira të veprave të mira i gëzojnë dhe
i lumturojnë më së shumti familjen time. Jam shumë me fat, përjetë falënderues dhe mirënjohës
që rrethohem nga njerëz të tillë të mrekullueshëm.
Me shumë respekt jam mirënjohëse e falënderoj mentorin e temës Dr. Sc. Ylber Limani
që nuk m’i kurseu njohuritë shkencore dhe kohën e tij duke më udhëzuar në formën më të mirë
profesionale dhe miqësore. Mbikëqyrja e temës nga ana e tij, më ofroj mundësi dhe më pasuroj
me një gamë të gjerë të informacioneve. Përmes integrimit të udhëzimeve, mirëkuptimit,
këshillave, metodave, ideve dhe motivimit nga mentori, arrita në përfundim të suksesshëm.

Më shumë respekt dhe mirënjohje!

Tetor; 2018
Prishtinë

ii

PËRMBAJTJA
ABSTRAKT..............................................................................................................................................i
MIRËNJOHJE DHE FALËNDERIME ................................................................................................... ii
PËRMBAJTJA ........................................................................................................................................ iii
LISTA E FIGURAVE ............................................................................................................................ v
LISTA E TABELAVE........................................................................................................................... vi
FJALORI I TERMAVE ......................................................................................................................... vii
1

HYRJE ............................................................................................................................................ 1

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS..................................................................................................... 2
2.1 Teknologjia Blockchain ................................................................................................................ 2
2.1.1 Historiku i shkurtër i teknologjisë Blockchain ........................................................................ 3
2.1.2 Konceptet bazë të Blockchain-it ............................................................................................ 3
2.1.4 Llojet e Blockchain-it............................................................................................................. 6
2.1.5 Përdorimet e teknologjisë Blockchain ................................................................................... 7
2.1.5.1 Kontratat e mençura ........................................................................................................ 7
2.1.5.1.1 Llojet e kontratave të mençura ................................................................................. 9
2.1.5.1.2 Beneficionet e kontratave të mençura .................................................................... 10
2.1.5.1.3 Sfidat e kontratave të mençura ............................................................................... 11
2.1.5.2 Monedhat digjitale ........................................................................................................ 12
2.1.5.2.1 Kategoritë e monedhave digjitale........................................................................... 12
2.1.5.2.2 Avantazhet dhe disavantazhet e monedhave digjitale ............................................ 13
2.1.6 Siguria dhe sfidat e sistemeve të teknologjisë Blockchain .................................................. 15
2.1.7 Avantazhet dhe kufizimet e Blockchain-it ........................................................................... 16
2.2 Adoptimi dhe integrimi i teknologjisë Blockchain në ndërmarrje .............................................. 18
2.2.1 Përparësitë dhe sfidat e teknologjisë Blockchain në ndërmarrje .......................................... 19
2.3 Hulumtimet aktuale për teknologjinë Blockchain....................................................................... 22
2.3.1 Vlera strategjike biznesore e teknologjisë Blockchain ........................................................ 22
2.3.1.1 Fizibiliteti i teknologjisë Blockchain ............................................................................ 25
2.3.1.2 Qasja e strukturuar e strategjive të Blockchain-it ......................................................... 29
2.3.2 Analiza e adoptimit dhe perceptimit të teknologjisë Blockchain ......................................... 34
2.3.2.1 Perspektiva globale e adoptimit të teknologjisë Blockchain ......................................... 40
2.3.3 Adoptimi i teknologjisë Blockchain..................................................................................... 42
iii

2.3.3.1 Sfidat e adoptimit të teknologjisë Blockchain............................................................... 43
2.4 Zhvillimet dhe aplikimi i teknologjisë Blockchain në praktikë .................................................. 44
2.4.1 Zhvillimet aktuale në nivele të ndryshme akademike .......................................................... 44
2.4.2 Ndikimi i Blockchain-it në krijimin e profesioneve të reja .................................................. 46
2.4.3 Raste studimi të përdorimit të Blockchain-it........................................................................ 47
2.4.3.1 Shërbime financiare ...................................................................................................... 48
2.4.3.2 Kontrata të mençura ...................................................................................................... 48
2.4.3.3 Zinxhirë furnizimi ......................................................................................................... 51
2.4.3.4 Shëndetësi ..................................................................................................................... 52
3

DEKLARIMI I PROBLEMIT ...................................................................................................... 53

4

METODOLOGJIA........................................................................................................................ 56

5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE .................................................................. 58
5.1 Evaluimi i argumentit bazuar në litaraturë të studiuar ................................................................ 58
5.1.1 Blockchain teknologjia është teknologji re, e dobishme dhe e popullarizuar. ..................... 58
5.1.2 Përkunder popullaritetit të madh të kësaj teknologjie, ka një dozë të skepticizmit në mesin
autorëve në këtë disciplinë. ........................................................................................................... 60
5.1.3 Supozohet se kjo teknologji do të ketë vlerë strategjike për zhvillimin e ndërmarrjeve në të
ardhmen......................................................................................................................................... 60
5.2 Përgjigjet në pyetjet hulumtuese ................................................................................................. 62

5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME ................................................................................. 64

REFERENCAT ..................................................................................................................................... 70
APPENDIX ........................................................................................................................................... 74

iv

LISTA E FIGURAVE
Figura 1: Paraqitje grafike e Blockchain-it [2]........................................................................... 4
Figura 2: Tranzicioni nga centralizimi tek decentralizimi [2].................................................... 5
Figura 3: Një sistem kriptovalute i decentralizuar me kontratë të mençur [6]. .......................... 8
Figura 4: Oportunitetet e Blockchain-it sipas sektorëve industrial. Adoptuar nga
McKinsey&Company [15] ....................................................................................................... 23
Figura 5: Vendet ku është kryer hulumtimi për Blockchain nga Deloitte [16]. ....................... 36
Figura 6: Vlerat e planifikuara të investimit në Blockchain. Tabelë nga Deloitte [16]. .......... 37
Figura 7: Relevanca e Blockchain-it sipas respondentëve për organizatën e tyre [16]. ......... 38
Figura 8: Barrierat e investimit më të lartë në Blockchain për organizatat. Deloitte [16]. ...... 39
Figura 9: Përqindja e fokusimit të organizatave në modelet e Blockchain-it [16]................... 39
Figura 10: Përqindjet e rasteve të përdorimit të Blockchainit në fusha të ndryshëm. Deloitte
[16]. .......................................................................................................................................... 40
Figura 11: Adoptimi i Blockchain në nivel botëror (Grafik i adoptuar nga Gartner, inc. Maj
2018)......................................................................................................................................... 43

v

LISTA E TABELAVE
Tabela 1: Segmentet kryesore të llojeve të Blockchain-it sipas modelit “me leje” [3]. ............. 7
Tabela 2: Kategorizimi i monedhave digjitale nga banka qendrore Evropiane [10] ............... 13
Tabela 3: Fizibiliteti i Blockchain-it sipas industrisë. Adoptuar nga McKinsey&Company,
[15] ........................................................................................................................................... 26
Tabela 4: Strategjitë Blockchain. Tabelë e adoptuar nga McKinsey&Company [15] ............. 31
Tabela 5: Informata për Deloitte, McKinsey & Gartner nga Owler [21]. ................................ 44
Tabela 6: Kurset për kriptovaluta dhe Blockchain në top universitetet ................................... 45
Tabela 7: Aplikimi i Blockchain-it në industri të ndryshme. Adoptuar nga Deloitte Insights
[25]. .......................................................................................................................................... 47

vi

FJALORI I TERMAVE
P2P – Peer-to-Peer
ICO - Initial Coin Offering
PoW - Proof of Work
PoS - Proof of Stake
MIT - Massachusetts Institute of Technology
Altcoin - Alternative Coin
CIO - Chief Information Officer
CEO - Chief Executive Officer
CTO – Chief Technology Officer
DLT - Distributed ledger technology
USD – United States Dollars
BaaS – Blockchain as a Service
IoT – Internet of Things
IBM - International Business Machines
EMEA - Europe, the Middle East and Africa
ES – Enterprise System
ERP – Enterprise Resource System
CRM – Customer Relationship Management
B2B – Business to Business
SCM – Supply Chain Management
ROI – Return of Investment
B3i - Blockchain Insurance Industry Initiative
HSBC - Hongkong and Shanghai Banking Corporation

vii

1

HYRJE
Teknologjia Blockchain është koncept teknologjik relativisht i ri i cili formohet nga një

konglomerat i teknologjive ekzistuese me funksione të ndërlidhura në një format inovativ. Kjo
teknologji supozohet të ketë potencial aplikativ i cili mund të ketë impakt që të ndryshoj
rrënjësisht mënyren sesi bizneset zhvillojnë transaksionet dhe proceset biznesore. Si teknologji
në zhvillim, ka shumë përkrahës dhe kundërshtues, me shumë raste të suksesshme aktuale të
adoptimit dhe implementimit të suksesshëm dhe me pikëpamje spekulative. Në këto rrethana
dhe me këtë potencial të premtuar, do të ishte shumë e nevojshme që të analizoheshin
këndvështrimet nga persona kompetent dhe organizata shumë kredibile, për të nxjerr kështu
konkluzione dhe rekomandime të përmbledhura në një hulumtim masteri.
Qëllimi i këtij hulumtimi është analizimi i vlerës strategjike të teknologjisë Blockchain
në biznese përkatësisht organizata. Për ta arritur këtë qëllim shqyrtohet literaturë nga autorë
dhe institucione të besueshme dhe profesionale si dhe analizohen hulumtimet nga organizata
me renome botërore për të sintetizuar dhe nxjerr përfundime dhe rekomandime relevante.
Problemi i trajtuar në këtë temë është i shtruar në formën e hipotezës mbi atë se a ka vlerë
strategjike teknologjia Blockchain për biznese, përkatësisht organizata, duke e ndarë definimin
e këtij problemi në segmente të strukturuara me pyetje hulumtuese lidhur me kohën e
përshtatshme për investim, vlerësimin e fizibilitetit investiv dhe aspekte tjera relevante.
Hulumtimi është bërë përmes metodës kualitative duke studiuar dhe analizuar literaturë
nga burime të besueshme, pastaj duke përdorur metodën krahasimore dhe statistikore për ta
validuar hipotezën e ngritur dhe për t’u përgjigjur në pyetjet hulumtuese në formën e
konkluzioneve dhe rekomandimeve të ekstraktuara nga studimi i literaturës.
Përfundimisht, teknologjia Blockchain rezulton të ketë shumë beneficione por dhe
kufizime. Blockchain-i në shumë aspekte, është akoma në fazën e kalimit nga adoptuesit e
hershëm të tij, tek përdorimi i gjerë. Blockchain-i ende është teknologji e pa maturuar, me një
treg që është në fazat e para të lindjes dhe zhvillimit. Si term, Blockchain-i është i hiperbolizuar
në popullaritet. Shumë biznese janë duke testuar pilot projekte, disa prej të cilave me shumë
sukses. Teknologjia Blockchain tanimë ligjërohet edhe në disa nga top universitetet botërore.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Teknologjia Blockchain
Blockchain-i është një lloj i bazës së të dhënave i enkriptuar dhe i distribuuar, i cili paraqet një
lloj depozitori publik të informacioneve e që ndryshimi i këtyre informacioneve të ruajtura
është i pamundur dhe i pakorruptueshëm [1]. Një Blockchain në esencë, është një data bazë e
të dhënave e distribuuar, apo ledger publik i të gjitha transaksioneve apo ngjarjeve digjitale që
janë ekzekutuar dhe ndarë midis palëve pjesëmarrëse. Secili transaksion në ledger-in publik
është i verifikuar sipas një konsensusi nga shumica e pjesëmarrësve në sistem. Një herë nëse
një informacion vendoset në Blockchain, ai kurrë më nuk mund të fshihet. Blockchain-i
përmban të dhëna të verifikueshme të secilit transaksion të kryer ndonjëherë. Një shembull tipik
që e demonstron këtë koncept të funksionimit të teknologjisë Blockchain, është Bitcoin-i i cili
në fakt është një monedhë digjitale P2P e decentralizuar. Bitcoin-i ka përdorur një ledger tëcilin
e kanë quajtur “Blockchain”, prej kësaj në fakt ka rrjedh edhe emri Blockchain, përkatësisht
teknologjia Blockchain. Por, Bitcoin-i është vetëm njëri nga përdorimet e Blockchain-it në
mesin e shumë aplikimeve tjera teknologjike të tij. Përfundimisht, ky koncepti teknologjik që
qëndron prapa Blokchain-it, është pothuajse identik me atë të një databaze [1].

Në terma të thjeshtë, Blockchain-i është një tip data bazë që repllikohet nëpërmjet një rrjeti
P2P. Marrëveshja midis pjesëmarrësve në rrjet arrihet përmes një mekanizmi të konsensusit, që
nënkupton se gjendja e databazës tek secili pjesëmarrës individual, është e njëjtë me gjendjet e
të gjithë pjesëmarrësve tjerë. Kombinimi i mekanizmit të konsensusit me një strukturë të
dhënash specifike, i mundëson Blockchain-it për të zgjidhur “problemit e shpenzimit të
dyfishtë”, që nënkupton se një skedarë nuk mund të dyfishohet përkatësisht ju pamundëson
përdoruesve për ta dyfishuar apo shpenzuar skedarin e njëjtë digjital për dy e më shumë herë,
dhe kjo arrihet përmes Blockchain-it pa pas nevojë për një ndërmjetësues apo ledger të
centralizuar. Në këtë mënyrë, Blockchain-i e mundëson transferimin e aseteve dhe të dhënave
tjera pa pas nevojë për një autoritet qendror të besueshëm (në rastin e Bitcoin-it, banka më nuk
është e nevojshme) [3].
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2.1.1 Historiku i shkurtër i teknologjisë Blockchain
Puna e parë në një zinxhir blloqesh të siguruar në mënyrë kriptografike është paraqitur në vitin
1991, nga Stuart Haber dhe Scott Stornetta. Ata donin ta implementonin një sistem ku vula
kohore e dokumentit të mos mund të ndryshohej në një datë të mëvonshme ose të mëhershme
[5].
Blockchain-i për herë të parë është përdorur si rezultat i Bitcoin-it dhe është quajtur Blockchaini i Bitcoin-it. Bitcoin-i është njëra nga monedhat digjitale më të përhapura dhe më të njohura, i
prezentuar për herë të parë në vitin 2009. Bitcoin-i është një teknologji inovative në fushën e
sistemeve të pagesave, pra është një shembull i monedhave virtuale. Para invencionit të Bitcoinit dhe Blockchain-it, monedhat digjitale nuk ishin praktike për faktin se monedhat digjitale
mund të replikoheshin. Ky koncept quhej problemi “doublespent” [1].

Interesi dhe vëmendja kryesore u bë pas lansimit të Bitcoin-it nga një person nën nofkën Satoshi
Nakamoto në vitin 2009. Bitkoni përdor një Blockchain si një ledger transaksionesh për të
regjistruar në mënyrë të sigurt transferet e bitcoin-ëve nga njëra palë tek tjetra. Në fakt, termi
Blockchain nuk është përmendur në letrën origjinale të Nakamotos. Ky term për herë të parë
është përmendur në një koment më vonë. Fokusi i Nakamotos ishte i fokusuar më shumë në
Bitcoin-in si një monedhë alternative dhe ruajtëse e vlerave, dhe më pak vëmendje tek aplikimet
tjera të teknologjisë Blockchain. Blockchain-i më tepër është një kombinim i mençur i
teknologjive ekzistuese siç janë: P2P networking, funksionet hash kriptografike, nënshkrimet
digjital dhe merkle trees, pos tjerash. Këto teknologji në fakt kanë ekzistuar për disa vite para
Blockchain-it si koncept dhe kombinim teknologjik [3].

2.1.2 Konceptet bazë të Blockchain-it
Konceptet bazë të diskutuara dhe të përdorura në teknologjinë Blockchain janë: Blockchain,
databazat e decentralizuara, PoW (Proof of Work), PoS (Proof of Stake) dhe kontratat e
mençura (të përshkruara më poshtë, nën 2.1.5.1.) [1].


Blockchain - Një Blockchain është thjesht një data bazë kronologjike e transaksioneve
të regjistruara nga një rrjet i kompjuterëve. Secili Blockchain është i enkriptuar dhe i
3

organizuar në datasete më të vogla që referohen si „Blocks“. Secili bllok përmban
informacione për një numër të caktuar të transaksioneve. Një përgjigje në një funksion
komplek matematik përdoret për ta validuar të dhënat e acosiuara me një bllok. Një
kopje e blockchain-it ruhet në secilin kompjuter në rrjet dhe këta kompjuterë
periodikisht sinkronizohen për t’u siguruar se të gjithë ata kanë të njëjtën data bazë. Për
të siguruar se transaksionet legjitime janë regjistruar në një Blockchain. Rrjeti
konfirmon se transaksionet e reja janë valide dhe nuk invalidojnë transaksionet e
mëhershme [2].

Figura 1: Paraqitje grafike e Blockchain-it [2]
Një bllok i ri do të shtohet në fund të Blockchain-it vetëm pasi që kompjuterët në rrjet
arrijnë konsensus për validitetin e transaksionit. Konsensusi brenda rrjetit arrihet
përmes mekanizmave të ndryshëm votues, dhe prej tyre më i njohuri është Proof of
Work (PoW), i cili varet në sasinë e fuqisë procesuese të dhënë nga rrjeti. Pasi që një
bllok të shtohet në Blockchain, ai nuk mund të fshihet dhe transaksionet që ai i përmban
mund të qasen dhe të verifikohen nga secili në rrjet [2].
.
Funksionimi

i Blockchain-it: Një Blockchain është një ledger digjital dhe i

distribuuar i transaksioneve të regjistruara dhe të replikuara në kohë reale në mes të një
rrjeti të kompjuterëve apo nyjeve. Secili transaskion duhet të jetë i validuar
kriptografikisht përmes një mekanizmi të konsensusit nga nyjet para se të vendoset
permanent si një “bllok” në fund të zinxhirit. Nuk ka nevojë për një autoritet qendror
për ta aprovuar transaksioni [11].
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Ka shtatë hapa funksional Blockchain-i [11]: Transaksioni, Verifikimi, Struktura,
Validimi, Blockchain mining, Zinxhiri, Mbrojtja (built-in defense)


Databaza e decentralizuar – Teknologjia Blockchain mundëson krijimin e valutave të
decentralizuara si dhe kontratave të mençura që mund të kontrollohen përmes internetit.
Gjithashtu përmes kësaj teknologjie, është i mundur edhe zhvillimi i sistemeve të reja
qeverisëse me fuçi të vendimmarrjes më demokratike si dhe organizata të
decentralizuara që mund të operojnë midis një rrjeti të kompjuterëve pa pas nevojë për
intervenime nga njerëzit. Këto aplikime kanë bërë që nga shumë të krahasohet
teknologjia Blockchain me internetin. Të njëjtit, parashikojnë se teknologjia në fjalë do
ta zhvendosë fuqinë nga autoritetet e centralizuara në fushat e komunikimit, biznesit
dhe madje edhe politikës [2].

Figura 1: Tranzicioni nga centralizimi tek decentralizimi [2]
Figura e mësipërme paraqet grafikisht tranzicionin e një sistemi të centralizuar të bazës
së të dhënave në një sistem të decentralizuar.
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2.1.3 Komponentët e Blockchain-it

Blockchain-i ka në përgjithësi këto pesë komponentë [3]:


Kriptografia – përdorimi i një variacioni të teknika kriptografike (hasi-i njëdrejtimësh,
merkle trees dhe infrastruktura e çelësit publik-qiftet e çelësave provat-publik).



Rrjeti P2P – Rrjet për gjetjen e peers, dhe ndarjen e të dhënave në një model Peer-toPeer.



Mekanizmi i konsensusit – algoritmet që përcaktojnë radhitjen e transaksioneve.



Ledger-i – lista e transaksioneve të ndërlidhura në blloqe kriptografike.

Rregullat e vlefshmërisë -rregullat e përbashkëta të rrjetit, si fjala bie, cilat transaksione
konsiderohen valide etj

2.1.4 Llojet e Blockchain-it
Ka disa lloje të Blockchain-it që më së miri paraqiten dhe shpjegohen përmes tabelës së
mëposhtme
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Tabela 1: Segmentet kryesore të llojeve të Blockchain-it sipas modelit “me leje” [3].

Tabela e mësipërme, paraqet 4 tipet e rrjetit të Blockchain-it të ndarë sipas modelit të
autorizimit (lejimit).

2.1.5 Përdorimet e teknologjisë Blockchain
Në përgjithësi, ekzistojnë tre nivele të shfrytëzimit të Blockchain-it, përkatësisht të teknologjisë
Blockchain, të sqaruari në vijim [25]:
1. Ruajtja e shënimeve digjitale
2. Shkëmbimi i aseteve digjitale
3. Regjistrimi dhe ekzekutimi i kontratave të zgjuara.

2.1.5.1 Kontratat e mençura

Edhe pse koncepti i kontratave të mençura është ende në fazat e para, zhvillimi në të ardhmen
është i qartë. Duke u bazuar në potencialin e tyre, mund të konkludohet se kontratat e vetë7

ekzekutueshme do ta ndikojnë industrinë bankare dhe atë legale. Prapë se prapë, akoma është
herët të konkludohet se kontratat në fjalë do t‘i zëvendësojnë plotësisht dokumentet juridike.
Në këtë kontekst, dihet se ajo çka bëjnë avokatët dhe bankat një pjesë e madhe janë detyra të ri
përsëritshme por ne prapë se prapë paguajmë për këto punë që ata bëjnë. Disa nga këto detyra
mund të automatizohen dhe kështu njerëzit mund të kursejnë mjete financiare dhe kohë [1].
Kontratat e mençura akoma nuk kanë përdorim të gjerë, por, përmes teknologjisë Blockchain,
ato për herë të parë mund të fillojnë të përdoren për qëllime komerciale. Do të ishte veprim i
duhur nëse profesionistët në fushën e juridiksionit ta konsiderojnë potencialin e ndikimit të
këtyre kontratave në biznesin e tyre. Në momentin që kontratat e mençura bëhen legale në
kuptimin e përdorimit të gjerë dhe të pranueshëm, firmat juridike veçse do të duhej të kenë staf
të përgatitur për ta kuptuar dhe për ta përdorur këtë teknologji [1,7].

Figura 3: Një sistem kriptovalute i decentralizuar me kontratë të mençur [6].

Kontratat e mençura veprojnë në kohë reale dhe zvogëlojnë apo eliminojnë mundësinë e
gabimeve nga njerëzit dhe proceseve me prapavijë mashtruese, kurse rrisin privatësinë dhe
besueshmërinë. Nuk ka dyshim se kontratat e mençura mund të bëhen pjesë e proceseve
biznesore për ta përmirësuar efikasitetin. Një shembull i mirë i aplikimit të kontratave të
8

mencura është rasti i një kompanie në San Francisko e quajtur SmartContract e cila ka zhvilluar
teknologji që është në gjendje që të lidh kontratat e mencura me të dhënat e jashtme,
infrastrukturën interne dhe pagesat eksterne [1, 28]. Me aplikimin e kontratave të mençura,
secili individ do të jetë një entitet në një sistem komercial që operon në Blockchain.
Hulumtuesit kanë konstatuar se njerëzit pajtohen me premisen se qasja e kontratave inteligjente
është më e mirë sesa qasja e mëparshme që kërkon involvim dhe aktivitet nga njeriu [12].

Në një studim të kryer mbi qeverisjen e korporatave, konkludohet se kontratat e mençura në
një sistem Blockchain-i mund të zvogëlojnë kostot e tregtimit duke mundësuar në të njëjtën
kohë transferim në kohë reale nga njëra palë tek tjetra [38]. Hapi i parë në dizajnimin e
kontratave të mençura është që të kuptohet problemi që po zgjidhet nga ndonjë kontratë
ekzistuese në letër ose dokumente legale. Nëse një kontratë inteligjente duhet që të zëvendësoj
një kontratë në letër-fizike, atëherë, kontrata e mençur duhet të jetë në gjendje t’i zgjidh të gjitha
problemet apo të ofroj beneficione shtesë tek palët e interesit [1].

Hap tjetër në dizajnimin e kontratave duhet të mbahet parasysh fakti që zëvendësimi i njërës
kontrate me një tjetër të bëhet me lehtësi. Kjo aplikohet edhe në rastin e përdorimit të
templeteve apo shablloneve të kontratave të mençura, pra, kontrata e mençur duhet të jetë
lehtësisht e editueshme duke treguar kështu fleksibilitet të ripërdorimit [1,7].

Në parim, kontratat e mençura kanë një të ardhme optimistike, por, për ta arritur potencialin
maksimal të tyre aplikativ, ato duhet të kenë fleksibilitet dhe adabtibilitet në situacionet e jetës
reale, pasi që në rastet reale private dhe biznesore, kontrata fillestare nuk është
domosdoshmërisht kontratë finale, pra, mund të ketë nevojë për ndryshim ose ri negocim [1].

2.1.5.1.1 Llojet e kontratave të mençura
Ka dy lloje kryesore të kontratave të mençura: Kontratat e mençura deterministike dhe kontratat
jo deterministike.
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Kontratat e mençura deterministike janë kode të kontratave që nuk varen nga informacionet e
jashtme por vetëm nga informacionet e në Blockchain. Pra, rrjeti i Blockchain-it që mundëson
kontratat e mençura ka mjaftueshëm informacione për të marrë vendime [24].
Në anën tjetër tek kontratat jodeterministike, kodi i kontratës nuk ka informacione të
mjaftueshme për të marr vendime. Kështu që një palë nga jashtë është e nevojshme zakonisht i
njohur si “Oracle” [25].

2.1.5.1.2 Beneficionet e kontratave të mençura
Disa nga avantazhet e kontratave të mençura janë: mospasja nevojë për ndërmjetësim, vetëekzekutimi dhe besimi. Kontratat e mençura e decentralizojnë një shërbim të centralizuar për
ta përmirësuar transparencën, për ta zvogëluar nevojën për besim midis palëve të përfshira në
kontratë dhe ndonjëherë edhe për të përfituar efiçiencë ekonomike pasi qe nuk ka nevojë për ta
paguar një ndërmjetës qendror për ta bërë një punë të caktuar. Dihet se të kesh një palë qendrore
që krijon kontrata, bartë me vete shumë rreziqe të tilla si: privatësia e të dhënave, besimi,
monopoli, kosotja etj [1].


Anonimiteti: Pjesëmarrësit mund të jenë plotësisht anonim, por transferimi i vlerës
nga njëra palë në tjetrën është e garantuar. Në një skenar të tregtisë, për shkak se sistemi
siguron që partia blerëse ka aftësinë për të paguar, shitësi nuk ka nevojë të dijë
identitetin e blerësit. Kontrata e zgjuar siguron që fondet të arrijnë llogarinë e shitësit
pas përmbushjes së një kushti të parapërcaktuar. Kjo siguron që të dhënat e kartës së
kreditit të njerëzve mbrohen dhe nuk mund të vidhen ose të përdoren për mashtrime. [1,
37].



Asnjë aktor qendror nuk duhet të paguhet pasi sistemi është i decentralizuar.



Modeli i besimit është i kuptueshëm përpara rrjedhës së vlerës nga njëra palë në tjetrën.



Self-enforceable. Kontratat e zgjuara mund të ekzekutojnë kontratën automatikisht,
p.sh., t'i ndajë burimet në mënyrë autonome pavarësisht nga besimi midis palëve. Nuk
ka nevojë t'i besoni palëve të treta siç janë shërbimet e ruajtjes ose kompanitë e kartës
së kreditit.
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Kostoja e ndryshimit të rregullave është jashtëzakonisht e ulët. Kodi

mund të

'rishkruhet' lehtësisht në varësi të përvojës së programuesit.


Pavdekësia: Sipas Hoskinson, objektet kurrë nuk mund të fshihen - përveç nëse ata
kryejnë 'vetëvrasje vullnetare'.



Pandryshueshmëria: objektet nuk mund të ndryshohen.



Përhershëm: objektet janë të përhershme dhe ruhen në një blockchain (historia e
transaksioneve të ndërlidhshme dhe të gjurmueshme [1].

2.1.5.1.3 Sfidat e kontratave të mençura
Megjithëqë potencialet e mëdha të kontratave të mençura, disa sfida që duhet të adaptohen ende
qëndrojnë në tubacion. Këto sfida janë diskutuar më poshtë.


Zbatimi dhe Ndryshimet - Në një sistem me anë të zbatimit nga konsensusi i rrjetit
të sigurisë, nuk do të ketë dispozita për "ekzekutimin e përmbysjes". Aktualisht,
marrëveshjet e shpërndara dikur si kodi i kontratës së zgjuar, nuk mund të ndryshonin.
Por është shumë e zakonshme që dispozitat e marrëveshjes të ndryshojnë në mënyrë
dinamike. Për shembull, lejimi i një klienti të rregullt për të shtyrë pagesën e interesit
për disa ditë, ose për të lejuar një pushim të paguar për një anëtar të palodhur të stafit
në një organizate. Përveç nëse çdo ndryshim i mundshëm i paraparë është koduar
paraprakisht, asnjë nga këto nuk do të ishte e mundur në një sistem të mbrojtur nga
tamper-proof system. Kontratat e zgjuara fokusohen vetëm në ekzekutimin e
paracaktuar të disa pajisjeve . Në situatat e botës reale, marrëveshja fillestare zakonisht
nuk është fjala e fundit. Nganjëherë marrëveshjet negociohen nëse janë të mundshme
dhe të modifikuara për t'u kujdesur për rrethana të paparashikuara që ishin të vështira
për t'u parashikuar në fillim. Karakteristika e vetë-zbatimit të logjikës së para-shkruar
(kontratat e mençura) do të thotë që kontratat aktuale të zgjuara nuk janë fleksibël ndaj
ndryshimeve në botën reale.



Kodi i kontratave të mençura - Rishikimi i një kodi të kontratës mund të konsumojë
kohë për një avokat që nuk është programues. Përdorimi i kontratave të mençura kërkon
aftësi programimi, por web aplikacionet e bëjnë punë më lehtë për të gjithë.
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2.1.5.2 Monedhat digjitale
Monedhat dixhitale janë një inovacion në sistemet e pagesave. Ato janë një medium i bazuar
në internet që shërben si një medium alternativ i këmbimit.Shumë ekspertë dhe avokatë të kësaj
teknologjie argumentojnë se ky inovacion në sistemet e pagesave mund të ketë një domethënie
të madhe për sistemin financiar dhe ekonominë në përgjithësi. Ka shembuj të ndryshëm të
monedhave digjitale si Litcoin. Litecoin është një monedhë dixhitale e njohur që përdor
teknologjinë peer-to-peer në funksionimin e saj. Është tërësisht e decentralizuar dhe ka një
minierë më të lehtë krahasuar me të tjerët. Bitcoin është një tjetër shembull i monedhave
dixhitale dhe mund të thuhet se është një ndër pagesave më të përdorura në internet. Ka shumë
shembuj të monedhave dixhitale. Shembuj të tillë përfshijnë; Bitcoin, Altcoin, Ethereum,
Feathercoin, Ripple, Namecoin, Litecoin, Chinacoin. [1].
Monedhat digjitale, me theks të veçantë ato që përdorin ledgeri-in e distribuuar, pra mekanizmi
i të cilave është i decentralizuar, mund të konsiderohen inovacione teknologjike të
jashtëzakonshme me efekt të madh në shumë fusha të financave dhe praktikisht ekonomisë [1].

2.1.5.2.1 Kategoritë e monedhave digjitale
Ekzistojnë dy kategori të monedhës dixhitale, siç theksohet nga Banka Qendrore Evropiane.
Këto dy kategori janë: Paraja elektronike (E-money) dhe Valuta virtuale. Të dy palët, paratë
elektronike dhe valuta virtuale kanë karakteristika të ndryshme. Tabela 5.1 tregon ngjashmëria
karakteristike dhe diferencat ndërmjet parave elektronike dhe monedhës virtuale, siç
përcaktohet nga Banka Qendrore Evropiane. Siç mund të shihet nga Tabela 5.1, të dyja paratë
elektronike dhe Valuta Virtuale kanë karakteristika të ndryshme, por ndajnë vetëm një
ngjashmëri. Kjo ngjashmëri është formati digjital i parave elektronike dhe monedhës virtuale.
Sa i përket karakteristikave të tyre të ndryshme, mund të shihet nga Tabela 5.1 se sa i përket
njësisë së llogarisë, paraja elektronike karakterizohet nga përdorimi i monedhës tradicionale si
Euro, dollarët amerikanë etj.

12

Tabela 2: Kategorizimi i monedhave digjitale nga banka qendrore Evropiane [10]

2.1.5.2.2 Avantazhet dhe disavantazhet e monedhave digjitale
Ka përparësi të mëdha të përdorimit të monedhave digjitale. Këto avantazhe përfshijnë;
alternativa më e shpejtë e pagesës, pavarësia, natyra globale, kosto-efektiviteti, lehtësia e
përdorimit dhe privatësia e të dhënave. I diskutojmë ato në vijim:


Alternativat më të Shpejta të Pagesës - Koha ruhet kur përdoren monedhat dixhitale
krahasuar me monedhat tradicionale. Sistemi i pagesave të valutave digjitale si Bitcoin
nuk kërkon futjen e një shumë informacioneve për pagesa (si numrat e kartave, datat e
lëshimit të kartelave, datat e skadencës së kartelave dhe kështu me radhë) dhe si e tillë
kursen kohën e transaksionit.



Pavarësia - Monedhat digjitale si Bitcoin janë të dizajnuara të mos jenë të varura nga
qeveria, bankat apo ndonjë institucion tjetër. Ky fakt bën që monedhat dixhitale më pak
të jenë subjekt i rregulloreve nga qeveria, bankat apo ndonjë institucion tjetër. Kështu,
kjo i bën monedhat digjitale më tërheqëse për transaksionet. Dhe si e tillë përdoruesit
janë të kënaqur me monedhat artificiale.



Kosto-efektiviteti - Monedhat digjitale të tilla si Bitcoin janë më kosto-efektive kur
krahasohen me monedhat tradicionale (fizike) në disa raste. Raste të tilla janë
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transferimi i fondeve nga një monedhë tradicionale në tjetrën. Gjatë transferimit të
këtyre fondeve, konsiderohen norma e konvertimit dhe tarifat e shërbimit, por kjo nuk
ndodh për monedhat dixhitale. Monedhat dixhitale zvogëlojnë shpenzimet dhe për këtë
arsye shërbejnë si mjet i kursimit. Kjo ndihmon përdoruesit e monedhave dixhitale dhe
platformat dixhitale të monedhës për të kursyer më shumë. Si rezultat i kostoefektivitetit të monedhave dixhitale, ato përdoren nga më shumë përdorues në të gjithë
globin [1, 23].


Lehtësia e Përdorimit - Aftësia për të përdorur me lehtësi çdo sistem ose mekanizëm
është i rëndësishëm në çdo teknologji, pasi ai ka një efekt të qëndrueshëm në
pranueshmërinë e një sistemi ose mekanizmi të tillë. Sistemi dixhital i monedhave është
i lehtë për t'u përdorur dhe ka pak hapa që nevojiten për të përfunduar transaksionet. Si
rezultat i lehtësisë së përdorimit të platformave të monedhave dixhitale, përdoruesit janë
të kënaqur më shumë me përdorimin e monedhave digjitale.

Kurse, perpos të mirave, monedhat digjitale kanë edhe disa mangësi apo kufizime, të
përshkruara më poshtë:


Cenueshmëria është një çështje kyçe kur bëhet fjalë për kufizimet dhe rreziqet e
monedhave digjitale. Konsumatorët dhe tregtarët që përdorin monedha digjitale janë të
prekshme ndaj hakerëve potencialë, pastrimit të parave dhe mashtrimit. Si i tillë, kjo
përbën një kërcënim të madh për institucionet dhe klientët që transaksionohen
nëpërmjet përdorimit të monedhave digjitale. Kjo mund t'i pengojë përdoruesit
potencial të përdorin monedhat dixhitale. Gjithashtu, kjo mund t'i bëjë përdoruesit e
pranishëm të ndalojnë përdorimin e monedhave dixhitale, pasi ata mund të kenë frikë
se llogaritë e tyre mund të jenë të hackuara [1].



Një tjetër çështje kyçe kur flasim për kufizimet dhe rreziqet e monedhave digjitale është
Anonimiteti. Transaksionet nëpërmjet monedhave digjitale janë të prirura për
veprimtari kriminale si mashtrimi si rezultat i nivelit të anonimitetit gjatë transaksioneve
[1].



Për më tepër, krimi është një tjetër çështje kyçe kur flet për kufizimet dhe rreziqet e
monedhave digjitale. Përdorimi i monedhave digjitale krijon hapësirë për veprimtari
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kriminale si pastrimi i parave, mashtrimi, blerja e mallrave dhe shërbimeve të
paligjshme; financimin e terrorizmit dhe zhvatjes [8].

2.1.6 Siguria dhe sfidat e sistemeve të teknologjisë Blockchain
Teknologjia blockchain ka qenë nën hulumtime të thella në dekadën e fundit. Pritet që të
revolucionarizohet natyra e ndarjes së informacionit dhe përpunimit të transaksioneve në
sistemet kompjuterike. Megjithatë, ka shumë çështje që lidhen me sigurinë dhe besimin në
arkitekturën blockchain. Gjithashtu, një seri sulmesh kibernetike të koordinuara kundër
qendrave të ndryshme hulumtuese dhe kompanive të blockchain kanë theksuar se fushat e
teknologjisë blockchain që mund të jenë të prekshme ndaj sulmeve në hapësirën kibernetike.[1].
Shpërndarja e të dhënave në një sistem blockchain bëhet duke përdorur një arkitekturë peer-topeer. Në rrjetet peer-to-peer, secili peer ka një version të plotë të të dhënave dhe të njëjtat të
dhëna riprodhohen shumë herë. Çdo update krijon një zinxhir të komunikimit ndërmjet
kolegëve; megjithatë, secili kolegë është i pavarur nga shokët e tjerë dhe mund të vazhdojë të
veprojë pa kolegët e tjerë. Më e rëndësishmja, nga një perspektivë e sigurisë, duke pasur
parasysh natyrën e decentralizuar të rrjeteve peer-to-peer, mungesa e një serveri qendror e bën
të vështirë që rrjeti të përjetojë sulme të tilla si sulmet e mohimit të shërbimit ose sulmet e tjera
të lidhura me klientin / serverin[20].
Blockchain është një sistem i shpërndarë skedar ose një strukturë e përbashkët e të dhënave e
ndërtuar mbi konceptet e "mosbesimit". Arkitektura e saj ofron një zgjidhje për menaxhimin e
dosjeve të transaksionit nëpër sisteme të shumëfishta. Një regjistër transaksioni krijohet dhe
përhapet në të gjithë rrjetin dhe secili pjesëmarrës ka një kopje të saktë të librit në çdo kohë.
Pjesëmarrësit nuk kanë nevojë të njohin ose të besojnë njëri-tjetrin. Ky regjistër publik i
transaksioneve dixhitale quhet blockchain. Blockchain është siguruar nga një zinxhir i puzzles
kriptografike zgjidhur nga minatorët e organizuar. Minatorët janë algoritme të vogla që janë
përgjegjëse për regjistrimin e transaksioneve në blockchain. Kur një minator zgjidh një mister,
i jepet leje për të regjistruar një sërë transaksionesh në librin e përbashkët. Dyqanet blockchain
janë dyqane në blloqe ku çdo bllok ka një ID unike. Një bllok përmban një puzzle kriptimi të
zgjidhur, hash transaksionet të blloqeve të mëparshme dhe ato me qira dhe një adresë
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transaksioni perdoren për mining. Duke marrë parasysh këto çështje, një sërë sfidash të sigurisë
se blockchain përshkruhen si vijon: Monopoli i Minatorëve(Miners), Shpenzimet e Dyfishta[1].

2.1.7 Avantazhet dhe kufizimet e Blockchain-it
Blockchain, i njohur më së shumti si teknologjia boshtore prapa Bitcoin, është një nga
teknologjitë më intriguese aktualisht në treg. Që nga 2013 kërkimet e Google për "blockchain"
janë rritur 1900%. Ngjashëm me rritjen e internetit, blockchain ka potencialin që të prishë vërtet
industritë e shumta dhe t'i bëjë proceset më demokratike, të sigurta
transparente dhe efikase. Sipërmarrësit,start-ups, investitorët, organizatat globale dhe qeveritë
kanë identifikuar blockchain si një teknologji revolucionare. Cilat janë përfitimet dhe sfidat më
të rëndësishme që lidhen me zbatimin e teknologjisë së blockchain? [9].


Ndërmjetësimi dhe shkëmbimi i besueshëm - Dy palë janë në gjendje të bëjnë një
shkëmbim pa mbikëqyrjen ose ndërmjetësimin e një pale të tretë, duke reduktuar ose
eliminuar fuqishëm rrezikun e kundërpartisë.



Përdorues të autorizuar - Përdoruesit janë në kontroll të të gjithë informacionit dhe
transaksioneve të tyre.



Të dhëna me cilësi të lartë - Të dhënat e bllokimit janë të plota, të qëndrueshme, me
kohë, të sakta dhe gjerësisht të disponueshme.



Qëndrueshmëri, besueshmëri dhe jetëgjatësi (Durability, reliability, and longevity)
- Për shkak të rrjeteve të decentralizuara, blockchain nuk ka një pikë qendrore të
dështimit dhe është më mirë në gjendje të përballojë sulme me qëllim të keq.



Integriteti i procesit (Process integrity) - Përdoruesit mund të besojnë se transaksionet
do të ekzekutohen pikërisht siç komandat e protokollit heqin nevojën për një palë të
tretë të besuar.



Transparenca dhe pandryshueshmeria (Transparency and immutability) Ndryshimet në blockchain janë publike dhe mund të shihen nga të gjitha palët që
krijojnë transparencë dhe të gjitha transaksionet janë të pandryshueshme, dmth. Ato nuk
mund të ndryshohen ose fshihen.
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Thjeshtësimi i ekosistemit (Ecosystem simplification) - Me të gjitha transaksionet që i
shtohen një libri të vetëm publik, zvogëlon rrëmujën dhe ndërlikimet e librave të
shumëfishta.



Transaksione më të shpejta (Faster transactions) - Transaksionet ndërbankare
potencialisht mund të marrin ditë për pastrimin dhe zgjidhjen përfundimtare, sidomos
jashtë orarit të punës. Transaksionet Blockchain mund të zvogëlojnë kohën e
transaksionit në minuta dhe të përpunohen 24/7.



Kosto më të ulta transaksionesh (Lower transaction costs) - Duke eliminuar
ndërmjetësit e palëve të treta dhe shpenzimet e përgjithshme për shkëmbimin e aseteve,
blockchain kanë potencial për të reduktuar në masë të madhe tarifat e transaksionit [9].

Perpos perparesive, Blockchain-i ka edhe mangësi apo kufizime e të cilat janë të renditura si
më poshtë sipas një artikulli nga Deloitte [9]. Ja disa nga kufizimet:


Teknologjia e hershme - Zgjidhja e sfidave të tilla si shpejtësia e transaksionit, procesi
i verifikimit dhe kufijtë e të dhënave do të jenë vendimtare për bërjen e blockchain
gjerësisht të zbatueshme.



Statusi i pasigurt rregullator - Për shkak se monedhat moderne kanë qenë gjithmonë
të krijuara dhe të rregulluara nga qeveritë kombëtare, blockchain dhe Bitcoin përballen
me një pengesë në miratimin e gjerë nga institucionet financiare ekzistuese, nëse statusi
i qeverisë së saj mbetet i pazgjidhur.



Konsumi i madh i energjisë - Minatorët e rrjetit Bitcoin dhe blockchain po përpiqen
të arrijnë 450 mijë trilionë zgjidhje për sekondë në përpjekjet për të vërtetuar
transaksionet, duke përdorur sasi të konsiderueshme të fuqisë kompjuterike.



Kontrolli, siguria dhe privatësia - Ndërkohë që ekzistojnë zgjidhje, duke përfshirë se
blockchain private ose të lejuara dhe një kodim të fortë, ende ekzistojnë shqetësime
rreth sigurisë kibernetike që duhet të adresohen para se publiku i përgjithshëm t'i besojë
të dhënat e tyre personale në një zgjidhje në blockchain.



Shqetësimet e integrimit - Aplikacionet Blockchain ofrojnë zgjidhje që kërkojnë
ndryshime të rëndësishme ose zëvendësim të plotë të sistemeve ekzistuese. Për të bërë
kalimin, kompanitë duhet të strategizojnë tranzicionin.
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Adoptimi kulturor - Blockchain përfaqëson një ndryshim të plotë në një rrjet të
decentralizuar i cili kërkon blerjen e përdoruesve dhe operatorëve të saj.



Kostot - Blockchain ofron kursime të jashtëzakonshme në kostot e transaksionit dhe
kohën, por kostot e larta fillestare të kapitalit mund të jenë një pengesë [9].

2.2 Adoptimi dhe integrimi i teknologjisë Blockchain në ndërmarrje
Teknologjia Blockchain në ditët e sotme mundëson transaksione në mënyrë të sigurtë, të
pandryshueshme dhe transparente. Sidoçoftë, të kuptuarit e kësaj teknologjie ndryshon në
vartësi nga potenciali dhe aplikimi i saj [25].
Ka shumë gjasa që teknologjia Blockchain mund ta ndryshoj mënyrën sesi bizneset do të
punojnë dhe funksionojnë në të ardhmen e afërt. Njëjtë ashtu çka ka bërë internet në vitet e 90ta. Është teknologji në rritje, dhe të kuptuarit e potencialit të saj për të tejkaluar çështjet aktuale
në mënyrën sesi bizneset kryejnë transaksionet midis tyre si dhe potenciali i kësaj teknologjie
për t’i përmirësuar proceset e tanishme biznesore ka inkurajuar organizatat e mëdha si IBM dhe
disa banka për të bërë investime të mëdha në këtë teknologji. Adaptuesit e teknologjisë
Blockchain aktualisht do të duhet të përballen dhe t’i konsiderojnë disa shqetësime relevante
siç janë: rregulloret e funksionimit të saj, çështjet e sigurisë dhe privatësisë, aspektet e
integrimit dhe akseptimi kulturor etj [1].
Mund të marr edhe disa vite nga tash deri tek komercializimi i gjerë i platformave të
teknologjisë Blockchain dhe aplikimeve. Është shumë me rendesi që që të mos e nenvlerësojmë
impaktin e teknologjisë Blockchain tani, por didomos nga tani e tutje, edhe pse, aktualisht ka
sfida të tilla si mungesa e kornizave dhe rregulloreve legale, pastaj ndryshimet e shpejta
teknologjike si dhe mungesa e talentëve apo njerëzve kompetent dhe profesional që do të
punonin në këtë fushë. Çdo platformë transaksionesh, dhe jo vetëm, që i njohim sot, sipas
gjasave do të përmirësohet ose do të zevendesohet nga solucione të bazuara në Blockchain.
Është mire të angazhoheni që Blockchain-i të jetë pjesë e së planifikimit dhe i së ardhmes tuaj
[25].
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Nuk do të këshillohej përdorimi i një platforma publike të Blockchain-it për një ES (Enterprise
System) të organizatës pasi kjo do t’i ekspozonte të dhënat financiare dhe raportet e tyre.
Organizatat si Airbus, IBM, Sany, Samsung SDS kanë shprehur shumë interesim në
Blockchain-et private pasi që çka mund të arrihet nga organizatat me përdorimin e Blockchain
teknologjisë, kufizohet nëse përdoret Blockchain-i publik [1].
Me pak fjalë, rasti ka treguar se organizatat janë të etur dhe të gatshëm për të lejuar që
teknologjia e blockchain të pengojë mënyrën se si funksionojnë bizneset si dhe sistemet e
ndërmarrjeve (SN). Investitorët gjithashtu janë të gatshëm të investojnë në teknologjinë që po
maturon për shkak të potencialeve që kjo teknologji ka për organizatat e biznesit. Megjithatë
nuk mund të parashikohen saktësisht me saktësi të lartë në këtë moment.

2.2.1 Përparësitë dhe sfidat e teknologjisë Blockchain në ndërmarrje
Sipas Nitin, drejtori në IBM Blockchain Labs suksesi i blockchain duhet të fokusohet,
fillimisht, në atë se si kjo teknologji mund të integrohet me sistemet ekzistuese të ndërmarrjeve.
Kjo do të krijojë ngushëllim në kuptimin kolektiv të kësaj teknologjie, ndërsa në të njëjtën kohë
do të krijojë një rrugë ku mund të jetë minimumi i përçarjes, ndërsa përshpejton miratimin e
ndërmarrjev [1]:


Gabime të reduktuara në futjen manuale të të dhënave. Kjo do të thotë më shumë
vëmendje ndaj klientëve sepse stafi do të jetë më pak i zënë me detyrat manuale të futjes
së të dhënave, ata do të kenë më shumë kohë për t'u fokusuar në nevojat e
konsumatorëve.



Arkivimi i të dhënave. Modele të decentralizuara dhe të pavarura të arkivave të të
dhënave, siç janë ato të siguruara nga blockchain, mund të jenë një alternativë
interesante për zgjidhjet e centralizuara të ruajtjes së të dhënave që përdoren nga
sistemet e ndërmarrjeve trashëgimore. Ky model do të eliminojë varësinë nga një
autoritet i centralizuar dhe do të lejojë ruajtjen e shpërndarë dhe të besuar në të gjithë
nyjet (aplikacionet) në një rrjet blockchain (sistemet e ndërmarrjeve të aktivizuara). Më
e rëndësishmja, duke përdorur blockchain si një arkiv të të dhënave do të lejojë çdo nyje
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të verifikojë vërtetësinë e të dhënave të arkivuara pa u mbështetur në një shpërndarës
qendror [19].


Privatësia dhe Siguria. Rrjeti privat blockchain nuk lejohet të ulë çdo kërcënim të
mashtrimit në të dhënat financiare. Në një organizatë të decentralizuar, asetet e
aksionerëve do të mbrohen në kohë reale.



Pasojat. Kjo do të thotë vlefshmërinë e biznesit të përpunuar dhe transaksioneve nga
aplicimet që përbëjnë rrjetin blockchain si dhe ES. Do të respektohen rregullat e
biznesit. Nëse një aplikacion prishet, të tjerët do të njoftohen dhe pa ndonjë pasojë
transaksioni do të anulohet.



Kontratat e zgjuara për prokurimin automatik të artikujve, si dhe pagesat e
shitësit. Lëshimi i fondeve në transaksione vetëm kur plotësohen disa kushte, p.sh., kur
një dokument është paraqitur në mënyrë të përshtatshme ose një palë e tretë lejon.
Organizatat investojnë shumë në ERP dhe sistemet e tyre të kontabilitetit, por pagesa
aktuale zakonisht nuk lidhet me këto motorë tregtie. Sistemet e pagesave të cilat nuk
mund të sigurojnë informacione të automatizuara, të aranzhuara dhe të arritshme në
nivel global, mund të shpërndajnë joefikasitet në të gjitha fushat e një biznesi. Kur një
kompani lëviz nga letra në kontrolle elektronike, ata fitojnë mundësinë për të shtuar
vlerën e transaksioneve të tyre me të dhëna të pasura që mund të sinkronizohen në mes
të ERP, CRM dhe faqeve të internetit që ballafaqohen me shitësit. Ata mund të fillojnë
të bëjnë lidhje midis prokurimit, llogarive të pagueshme dhe pagesave, me mundësinë
për të zbuluar joefikasitet, pagesa të dyfishta dhe madje edhe mashtrime përgjatë rrugës
[1].



Kontratat e zgrajua për rregullat e vetë-zbatuara të biznesit janë termat e biznesit të
ngulitur në një bazë të dhënash transaksioni dhe ekzekutohen me transaksione. Ky është
një komponent i rregullave, sipas nevojës nga çdo biznes për të përcaktuar rrjedhën e
vlerës dhe gjendjen e një transaksioni [1].



Auditimi i decentralizuar nga biznesi në biznes (B2B). Business-to-Business, e
njohur edhe si modelet e shkëmbimi B2B, janë një nga aktivitetet kryesore të tregtisë
moderne. Në këto skenarë, tiparet thelbësore të proceseve B2B janë auditimi, proceset
e pajtimit dhe ndjekja e transaksioneve. Platformat tradicionale B2B lejojnë këto aftësi
duke ofruar një model të centralizuar të përcjelljes së transaksionit që lejon vetëm një
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biznes në një pikë të fundit për të regjistruar ngjarjet relevante të transaksionit. Kjo ka
provuar të jetë e ngadaltë dhe joefikase në adresimin e shumë prej sfidave të përsëritura
të operacioneve të zvarritjes së transaksioneve B2B në aktivitete të tilla si auditimi dhe
rikonfigurimi. Duke përfituar nga blockchain si një rekord i decentralizuar, i besuar dhe
i sigurtë i transaksioneve të besuara duke ruajtur një dyqan të dhënash mund të jetë një
model më adekuat për t'u kujdesur për sfidat e zgjidhjeve të ndjekjes së transaksioneve
B2B Duke përdorur blockchain, secila palë në të dyja pikat përfundimtare në një proces
B2B mund të verifikojë dhe të përcjellë në mënyrë të pavarur ngjarjet që lidhen me një
transaksion B2B, pa pasur nevojë të mbështetet në një autoritet të centralizuar që nuk
mund të besohet plotësisht. Përveç kësaj, aftësitë e sigurisë të blockchain do të
lehtësojnë zbatimin e proceseve më të sofistikuara të pajtimit dhe auditimit. [19].

Duke marrë parasysh përparësitë dhe mundësitë e mësipërme, sfidat kryesore të integrimit të
teknologjisë dhe sistemeve të ndërmarrjeve janë të përshkruara si më poshtë:


External Oracle. 'Orakles' janë ende të nevojshëm për kontrata jo-deterministe të
mençura. Kontratat inteligjente jo-deterministe janë kontrata të zgjuara që nuk mund të
përcaktojnë rezultatin e një marrëveshjeje vetë, me fjalë të tjera ata kërkojnë një palë të
tretë ose një aplikim të jashtëm për të përcaktuar rezultatin e kontratës. Për shembull,
duke verifikuar që mallrat e prokuruara nga një shitës janë dorëzuar duke kërkuar një
faqe interneti të korrierëve për të ndjekur mallrat para se të paguajnë automatikisht
shitësin. Nevojiten më shumë kërkime për të zvogëluar dobësitë teorike [29] të cilat
përfshijnë sigurinë, dhe vendosjen e besimit tek palët e treta, gjë që është ndërtuar
teknologjia blockchain për të shmangur. Megjithatë, proceset e menduar me kujdes për
sjellje të padëshiruara siç janë federimi i orakullit ose krijimi i një procesi arbitrazhi
mund të zbatohen me qëllim që të minimizohen rreziqet [1].



Ndryshimet organizative. Kontratat e zgjuara nuk janë ende dinamike. Një "bllok
zinxhir ndërmarrje" do të duhet të "vazhdojë" (të mbahet) me ndonjë ndryshim të
shpejtë në strategjitë organizative. Nëse zhvillimi i një sistemi të ndërmarrjeve nuk
kontrollohet nga ana e organizatave, organizatat mund të gjejnë veten nën kontrollin e
sistemit. Strategjitë, si dhe rregullat e biznesit janë dinamike, por ende duhet të shohim
se si zinxhiri i bllokut mund të jetë i ndërgjegjshëm për ndërmarrjet. Teksa teknologjia
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maturohet, shpresohet se kjo do të bëhet realitet. Teknologjia e blockchain është ende
në pjekje dhe mund të ndryshojë. Prandaj, organizatat janë duke u kujdesur në zbatim.
Sipas Eyre, Meqë kjo është një fushë e re por me shpejtësi të pjekurisë (teknologjia e
integruar me proceset e biznesit) mund të ketë sfida të konsiderueshme të brendshme
për të marrë një projekt të tillë jashtë terrenit [1].

2.3 Hulumtimet aktuale për teknologjinë Blockchain
2.3.1 Vlera strategjike biznesore e teknologjisë Blockchain
Investime të shumtë janë duke u bërë në hulumtimin dhe zhvillimin e Blockchain-it.
Investimi kapital në bizneset fillestare në Blockchain është bërë në mënyrë konsistente dhe ka
arritur vlerën deri 1 miliard dollar amerikan, në vitin 2017. Investimi specifik lidhur me
teknologjinë Blockchain në modelin e ofertimeve fillestare monetare (ICO), përkatësisht, shitja
e tokenëve të kriptovalutave ka arritur shifrat deri në 5 miliardë dollarë amerikan. Liderët
teknologjik janë duke investuar me vlerë të larta në Blockchain, për shembull, IBM-ja ka më
shumë se 1,000 anëtarë stafi dhe ka bërë më shumë se 200 milion dollarë investim në IoT
(internetin e gjërave) të mundësuar përmes teknologjisë Blockchain [15].

Edhe pse i është bërë publicitet intensiv Blockchain-it, ende është teknologji e pa
maturuar, me një treg që është në fazat e para të lindjes dhe zhvillimit. Eksperimentet e pa
strukturuara lidhur me solucionet e Blockchain-it pa një vlerësim strategjik të vlerës potenciale
apo fizibilitetit, mund të rezultojnë në pamundësi të kthimit të investimit tek shumë kompani.
Duke e mbajtur parasysh këtë fakt, është me rendësi të përcaktohet se si mund ta përcaktojnë
kompanitë nëse ka ose jo vlerë strategjike që e arsyeton investimin në Blockchain [15].
Hulumtimi nga Mckinsey, tenton t’i përgjigjet kësaj pyetje, duke hulumtuar dhe
vlerësuar rëndësinë strategjike të Blockchain-it në industritë më të mëdha si dhe ku mund të
implementohet, cila vlerë përmes cilës strategji të qasjes. Analiza e më shumë se 90 rasteve të
përdorimit të Blckchain-it në secilën industri të kombinuar me intervistimin e ekspertëve dhe
të kompanive [15].
22

Paraqitja grafike përmes figurës së mëposhtme reprezanton oportunitetet e Blockchainit të kategorizuar sipas sektorëve industrial relevant. Vlerësimet e detajuara dhe të shkoqitura,
të rasteve të përdorimit janë të nevojshme për të përcaktuar se cilës mundësi relevante t’i
qasemi. Janë vlerësuar impakti dhe fizibiliteti për secilin nga këto raste të përdorimit për të
analizuar dhe kuptuar më mirë vlerën e përgjithshme strategjike të Blockchain-it si dhe si të
përfitohet nga ajo vlerë dhe si të përdoret ajo [15].

Figura 4: Oportunitetet e Blockchain-it sipas sektorëve industrial. Adoptuar nga
McKinsey&Company [15]

Analiza jonë sugjeron tri këndvështrimet kryesore për vlerën strategjike të bllokimit:


Blockchain nuk duhet të jetë një ndërmjetësues për të gjeneruar vlerë, një fakt që
inkurajon aplikimet e lejuara komerciale. Përfitimet nga zvogëlimi i kompleksitetit
dhe kostos së transaksioneve, si dhe përmirësimet në kontrollet e transparencës dhe
mashtrimit mund të kapen nga institucionet ekzistuese dhe transaksionet e shumëpalëve duke përdorur arkitekturën e përshtatshme të blockchain Nxitjet ekonomike për
të kapur mundësitë e vlerave po i shtyjnë operatorët të përdorin blockchain në vend që
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të kapen nga ajo. Prandaj, modeli tregtar që ka më shumë gjasa të ketë sukses në një
afat të shkurtër, lejohet më shumë se sa blockchain publike. Blockchain publike, si
Bitcoin, nuk kanë autoritet qendror dhe konsiderohen si mundësues të ndërhyrjes së
plotë shkatërruese. Blockchain janë të lejuara të mbahen në rrjetet private të
informatikës, me qasje të kontrolluar dhe të drejtat e redaktimit (Ekspozimi 3).


Vlera afatshkurtë e Blockchain do të jetë kryesisht në zvogëlimin e kostos para
krijimit të modeleve transformuese të biznesit. Blockchain mund të ketë potencial
përçarës që të jetë baza e modeleve të reja operative, por ndikimi i tij fillestar do të jetë
për të çuar efikasitetin operacional. Kostoja mund të hiqet nga proceset ekzistuese duke
hequr ndërmetësirat ose përpjekjet administrative të mbajtjes së shënimeve dhe pajtimit
të transaksioneve. Kjo mund të zhvendosë rrjedhën e vlerës duke kapur të ardhurat e
humbura dhe duke krijuar të ardhura të reja për ofruesit e shërbimit bllokues. Bazuar në
kuantifikimin tonë të ndikimit monetar të më shumë se 90 rasteve të përdorimit që kemi
analizuar, ne vlerësojmë rreth 70 për qind të vlerës së rrezikut në afat të shkurtër është
në reduktimin e kostove, pasuar nga gjenerimi i të ardhurave dhe lehtësimi kapital
(Ekspozimi 4). Funksionet themelore të disa industrive janë në thelb më të përshtatshme
për të bllokuar zgjidhjet, me sektorët e mëposhtëm që kapin vlerën më të madhe:
shërbimet financiare, qeveria dhe kujdesi shëndetësor. Funksionet thelbësore të
shërbimeve financiare të verifikimit dhe transferimit të informacionit financiar dhe
aseteve janë shumë të lidhura ngushtë me ndikimin transformues thelbësor të
blockchain-it. Pikat kryesore të dhimbjes aktuale, veçanërisht në pagesat ndërkufitare
dhe financat tregtare, mund të zgjidhen me zgjidhje të bazuara në bllok, të cilat
zvogëlojnë numrin e ndërmjetësve të nevojshëm dhe janë gjeografikisht agnostikë.
Kursime të mëtejshme mund të realizohen në tregjet kapitale të zgjidhjes post-tregtare
dhe në raportimin rregullator. Këto mundësi vlerash reflektohen në faktin se rreth 90
për qind e bankave të mëdha australiane, evropiane dhe amerikane po eksperimentojnë
tashmë ose po investojnë në blockchain. Ashtu si me bankat, funksionet kyçe të
mbajtjes së evidencës dhe verifikimit të qeverive mund të aktivizohen nga infrastruktura
blockchain për të arritur kursime të mëdha administrative. Të dhënat publike shpesh
janë të buta dhe të paqarta mes agjensive qeveritare dhe bizneseve, qytetarëve dhe
vëzhguesve. Në trajtimin e të dhënave nga certifikatat e lindjes deri tek taksat, të dhënat
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e bazuara në blockchain dhe kontratat e mençura mund të thjeshtësojnë bashkëveprimet
me qytetarët, duke rritur sigurinë e të dhënave. Shumë aplikime të sektorit publik, të
tilla si dokumentet e identitetit të bazuar në blockchain, do të shërbenin si zgjidhje kyçe
dhe standarte për ekonominë më të gjerë. Më shumë se 25 qeveri po zbatojnë në mënyrë
aktive pilotët e blockchain të mbështetur nga start-ups. Brenda kujdesit shëndetësor,
blockchain mund të jetë çelësi për zhbllokimin e vlerës së disponueshmërisë dhe
shkëmbimit të të dhënave ndërmjet ofruesve, pacientëve, siguruesve dhe kërkuesve. Të
dhënat e kujdesit shëndetësor të bazuar në Blockchain jo vetëm që mund të lehtësojnë
rritjen e efikasitetit administrativ, por gjithashtu u japin kërkuesve qasje në të dhënat
historike të identifikueshme të të dhënave që nuk janë të pacientit, gjë që është
vendimtare për avancimet në kërkimet mjekësore. Kontratat e zgjuara mund t'u japin
skuadrave më shumë kontroll mbi të dhënat e tyre dhe madje edhe aftësinë për të
komercializuar aksesin e të dhënave. Për shembull, pacientët mund të ngarkonin
kompanitë farmaceutike për të pasur akses ose për të përdorur të dhënat e tyre në
hulumtimin e drogës. Blockchain gjithashtu është duke u kombinuar me sensorë IOT
për të siguruar integritetin e zinxhirit të ftohtë (logjistika e magazinimit dhe
shpërndarjes në temperaturë të ulët) për drogë, gjak, dhe organe. Me kalimin e kohës,
vlera e bllokadës do të zhvendoset nga reduktimi i kostos së drejtimit për të mundësuar
modele krejtësisht të reja biznesi dhe rrjedha të të ardhurave. Një nga rastet më
premtuese dhe transformuese është krijimi i një identiteti dixhital të shpërndarë dhe të
sigurt - si për identitetin e konsumatorit ashtu edhe për procesin e njohjes së klientit tuaj
- dhe shërbimet që lidhen me të. Megjithatë, modelet e reja të biznesit që kjo do të krijojë
janë një mundësi më afatgjatë për shkak të kufizimeve aktuale të mundshme.


Blockchain është ende tre deri në pesë vjet larg nga fizibiliteti në shkallë, kryesisht
për shkak të vështirësisë së zgjidhjes së paradokohës së "bashkëpunimit" për të
vendosur standarde të përbashkëta.

2.3.1.1 Fizibiliteti i teknologjisë Blockchain
Analiza jonë vlerëson secilin prej më shumë se 90 rasteve të përdorimit potencial ndaj katër
faktorëve kyç që përcaktojnë një praktikë të përdorshmërisë në një industri të caktuar:
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standardet dhe rregulloret, teknologjia, pasuria dhe ekosistemi (Figura 5). Ndërkohë që shumë
kompani tashmë po eksperimentojnë, shkalla domethënëse mbetet tre deri në pesë vjet larg për
disa arsye kryesore. Fizibiliteti në shkallë ka të ngjarë të jetë tre deri në pesë vjet larg [15].

Tabela 3: Fizibiliteti i Blockchain-it sipas industrisë. Adoptuar nga McKinsey&Company,
[15]

Aset

Teknologji

Standardet

Ekosistem

Bujqësi

**

***

**

*

Arte dhe rekreacion

*

**

**

**

Automobilistikë

**

**

**

*

Shërbime financiare

****

*

*

*

Kujdesi shëndetësor

***

**

**

**

Sigurim

***

**

**

*

Prodhimtari

**

**

**

***

Minim

**

**

**

**

Pronësi

***

*

**

*

Sektorë publik

***

**

**

*

Shitje me pakicë

***

**

**

**

Teknologji, media & telekomunikime

***

**

**

*

Transport dhe logjistikë

***

*

**

*

Shërbime komunale

***

**

**

**

* (1-limituar, 2-ulët, 3-mesatar, 4lartë)

Fizibiliteti i Blockchainit në secilën industri do të varet nga lloji i aseteve, maturitetit të
teknologjisë, standardeve dhe rregulloreve si dhe ekosistemit.


Asetet duhet të jenë në gjendje të digjitalizohen - Lloji i aseteve përcakton mundësinë
e përmirësimit të mbajtjes së shënimeve ose transaksioneve nëpërmjet Blockchain-it
dhe nëse zgjidhjet fund-për-fund kërkojnë integrimin e teknologjive të tjera. Faktori kyç
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këtu është potenciali i digjitalizimit të asetit; asetet si aksionet, të cilat regjistrohen në
mënyrë digjitale dhe transaksionet mund të menaxhohen thjesht në fund të fundit në një
sistem blockchain ose të integrohen nëpërmjet programeve të aplikimit, ndërfaqeve
(API) me sistemet ekzistuese. Sidoqoftë, lidhja dhe sigurimi i të mirave fizike në një
blockchain kërkon teknologjitë e mundshme si IoT dhe biometrike. Kjo lidhje mund të
jetë një cenueshmëri, në sigurinë e një regjistri blockchain, sepse përderisa regjistri
blockchain mund të jetë i pandryshueshëm, elementi fizik ose sensori i IoT ende mund
të ngatërrohet.
Për shembull, certifikimi i zinxhirit të kujdestarisë për mallra si gruri apo qumështi do
të kërkonte një sistem etiketimi si identifikimi i radiofrekuencave që do të rriste
sigurinë, duke u siguruar, por jo duke dhënë një origjinë absolute [15].


Teknologjia duhet të avancoj - pamjaftueshmëria relative e teknologjisë blockchain
është një kufizim i qëndrueshmërisë së saj aktuale. Keqkuptimi se blockchain nuk është
i zbatueshëm në shkallë për shkak të konsumit të tij të energjisë dhe shpejtësisë së
transaksionit është një konflikim i Bitcoin me blockchain. Në të vërtetë, konfigurimet
teknike janë një sërë zgjedhjesh të projektimit, në të cilat mund të zgjidhen levat për
shpejtësinë (madhësinë e bllokut), sigurinë (protokollin e konsensusit) dhe ruajtjen
(numrin e noterëve) për të përdorur shumicën e rasteve komerciale të zbatueshme. Për
shembull, të dhënat shëndetësore në Estoni janë ende në bazën e të dhënave "jashtë
zinxhirit" (që nuk do të ruhen në blockchain), por blockchain përdoret për të
identifikuar, lidhur dhe monitoruar këto shënime shëndetësore, si dhe për ata që mund
t'i qasen dhe t'i ndryshojnë ato. Këto shkëmbime tregojnë se performanca e bllokimit
mund të jetë jo optimale për bazat e të dhënave tradicionale në këtë fazë, por kufizimet
po zvogëlohen me zhvillimin e shpejtë të teknologjisë [15].



Jomaturiteti - pamjaftueshmëria e teknologjisë blockchain gjithashtu rrit kostot e
kalimit, të cilat janë të konsiderueshme duke pasur parasysh të gjithë komponentët e
tjerë të sistemit. Organizatat kanë nevojë për një zgjidhje të besuar të ndërmarrjes,
veçanërisht për shkak se përfitimet më të mëdha të kostos nuk do të realizohen derisa
sistemet e vjetra nuk largohen nga përdorimi. Aktualisht, pak sipërmarrës kanë
besueshmëri të mjaftueshme dhe stabilitet të teknologjisë për vendosjen e qeverisë ose
të industrisë në shkallë. Lojtarët kryesorë të teknologjisë, po e orientojnë fuqishëm veten
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për ta trajtuar këtë boshllëk me Blockchain-in e tyre si ofertë shërbimi (BaaS) në një
model të ngjashëm me ruajtjen e bazuar në cloud [15].


Standardet e përbashkëta janë thelbësore - mungesa e standardeve të përbashkëta
dhe rregulloreve të qarta është një kufizim i madh, në aftësinë e aplikacioneve të të
mundshme blockchain-it. Megjithatë, ku ka kërkesa dhe angazhim të fortë, puna është
tashmë në proces për të zgjidhur këtë çështje. Standardet mund të krijohen me lehtësi
relative nëse ekziston një lojtar i vetëm dominues ose një agjenci qeveritare që mund të
mandatojë qëndrimin ligjor. Për shembull, qeveritë mund të bëjnë regjistrime të
regjistrave të tokës në blockchain.
Kur është i nevojshëm bashkëpunimi mes shumë lojtarëve, vendosja e standardeve të
tilla bëhet më komplekse por gjithashtu më thelbësore. Përparime të fuqishme tashmë
janë bërë nga konzorciumet e industrisë, siç shihet me konsorciumin R3 të më shumë
se 70 bankave globale që bashkëpunuan për të zhvilluar platformën open-source Corda
blockchain të financave. Platformat e tilla mund të krijojnë standardet e përbashkëta të
nevojshme për sistemet e blockchain.
Globalisht, rregullatorët kanë marrë pozicione të ndryshme, por shumica janë të
angazhuar dhe jo të kundërta. Për shembull, njohja e Komisionit Amerikan të Letrave
me Vlerë dhe të Këmbimit të ICO-ve si letra me vlerë solli ICO-të sipas rregullores së
agjencisë dhe në rrjedhën kryesore. Në 2017, Standards Australia mori një pozicion
udhëheqës në hartimin e një rruge rrugore të prioriteteve në emër të Organizatës
Ndërkombëtare për Standardizim dhe duke ndihmuar në krijimin e terminologjisë së
përbashkët si një hap i parë kryesor.8 Deri më tani, shumë qeveri po ndjekin një qasje
rregullatore teknologjikisht neutrale, duke mos nxitur ose ndaluar teknologji specifike
si blockchain [15].



Paradoksi i bashkëpunimit duhet të zgjidhet - Natyra e ekosistemit është faktori i
katërt kyç, sepse përcakton masën kritike të kërkuar për një rast të përdorimit të jetë e
mundur. Avantazhi kryesor i Blockchain është efekti i rrjetit, por ndërsa përfitimet e
mundshme rriten me madhësinë e rrjetit, kështu bëhet edhe kompleksiteti i koordinimit.
Për shembull, një blockchain zgjidhje për mediat digjitale, licencat dhe pagesat e
taksave mbretërore do të kërkonte një sasi të madhe koordinimi në të gjithë prodhuesit
dhe konsumatorët e përmbajtjes digjitale. Konkurrentët natyrorë duhet të
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bashkëpunojnë dhe do zgjidhin këtë paradoks bashkëpraktik që po dëshmon elementin
më të vështirë për t'u zgjidhur në rrugën e adoptimit në shkallë. Çështja nuk është
identifikimi i rrjetit - ose edhe marrja e blerjes fillestare - por duke rënë dakord mbi
vendimet e qeverisjes rreth mënyrës se si sistemi, të dhënat dhe investimi do të
udhëhiqen dhe menaxhohen. Tejkalimi i kësaj çështje shpesh kërkon një sponsor, si një
organ rregullator ose industri, për të marrë drejtimin. Për më tepër, është thelbësore që
stimujt strategjike të lojtarëve të jenë në linjë, një detyrë që mund të jetë veçanërisht e
vështirë në tregjet e fragmentuara. Masa kritike është shumë më e ulët në disa industri
dhe aplikacione sesa në të tjerët, ndërsa në disa raste rrjetet duhet të krijohen në të gjitha
industritë për të arritur përfitime materiale [15].

2.3.1.2 Qasja e strukturuar e strategjive të Blockchain-it
Qasja strategjike që duhet të ndërmarrin kompanitë - Kompanitë duhet të marrin qasjen e
strukturuar si në vijim në strategjitë e tyre blockchain:


Identifikoni vlerën duke vlerësuar në mënyrë pragmatike dhe skeptike impaktin dhe
fizibilitetin në një nivel grumbull dhe duke u fokusuar në adresimin e pikave të dhimbjes
së vërtetë, me raste specifike të përdorimit brenda industrive të zgjedhura.



Kapni vlerën duke përshtatur qasjet strategjike të blockchain, në pozicionin e tyre të
tregut, duke marrë në konsideratë masa të tilla si aftësia për të formësuar ekosistemin,
për të vendosur standarte dhe për të adresuar barrierat rregullatore.

Me qasjen e duhur strategjike, kompanitë mund të fillojnë nxjerrjen e vlerës në afat të
shkurtër. Lojtarët dominues të cilët mund të krijojnë blockchain e tyre si zgjidhje të tregut,
duhet të bëjnë baste të mëdha tani [15].

Hulumtimi ynë dhe njohuritë e reja sugjerojnë duke ndjekur një qasje të strukturuar për t'u
përgjigjur pyetjeve klasike të strategjisë së biznesit bllokues.
.
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1. Ku të konkurroni: Përqëndrohuni në raste specifike, të dobishme - Ekziston një
bollëk i rasteve të përdorimit për blockchain; kompanitë përballen me një detyrë të
vështirë kur vendosin cilat mundësi të ndjekin. Megjithatë, ato mund të ngushtojnë
mundësitë e tyre duke marrë një qasje të strukturuar nëpërmjet një lente të skepticizmit
pragmatik. Hapi i parë përfshin përcaktimin nëse ka rrezik të mjaftueshëm të qasshëm
për një rast përdorimi të caktuar. Kompanitë mund të shmangin vetëm kurthin e zhvillimit të një zgjidhje pa ndonjë problem duke hetuar rigorozisht pikat e vërteta të
dhimbjes - fërkimet për konsumatorët që blockchain mund të eliminojë [15].
Identifikimi i pikave specifike të dhimbjes mundëson analizën e grimcave të vlerës së
mundshme komerciale brenda kufizimeve të fizibilitetit të përgjithshëm të zgjidhjes së
blockchain. Karakteristikat e përgjithshme të industrisë si dhe ekspertizën dhe aftësitë
e kompanisë do të ndikojnë më tej në këtë vendim, pasi kompanitë duhet të kuptojnë
nuancat e të gjithë këtyre komponentëve për të vendosur se cili rast përdorimi do të
gjenerojë një kthim të qëndrueshëm të investimit. Nëse një rast i përdorimit nuk
plotëson një nivel minimal të realizueshmërisë dhe kthimit potencial, atëherë kompanitë
as nuk duhet të marrin në konsideratë hapin e dytë të të cilit strategjia e blockchain duhet
të miratohet [15].

1. Si të konkurrojmë: Optimizoni strategjinë e bllokut bazuar në pozicionin e tregut
Pasi kompanitë kanë identifikuar raste të përdorimit premtues, ata duhet të zhvillojnë
strategjitë e tyre bazuar në shqyrtimin e pozicioneve të tyre të tregut në lidhje me rastet
e përdorimit të tyre të synuar. Shumë nga faktorët e fizibilitetit të diskutuara tashmë
janë brenda sferës së ndikimit të një biznesi; edhe teknologjia dhe kufizimet e aseteve
mund të menaxhohen përmes kompensimeve dhe një sërë zgjedhjesh të projektimit për
të formuar një zgjidhje të qëndrueshme. Prandaj, qasja strategjike optimale e një kompanie për blockchain do të përcaktohet në thelb nga dy faktorët e tregut në vijim, të cilat
janë ato që mund të ndikojnë më së paku:


Dominimi i tregut - aftësia e një lojtari për të ndikuar në partitë kyçe të një rasti
përdorimi
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Standardizimi dhe barrierat rregullatore-kërkesa për miratim rregullator ose
koordinim të standardeve.

Tabela 4: Strategjitë Blockchain. Tabelë e adoptuar nga McKinsey&Company [15]

Këta dy faktorë janë kritikë në përcaktimin e qasjes strategjike optimale të një kompanie, sepse
ato janë integrale për arritjen e koordinimit të kërkuar (Figura 6). Vlera Blockchain vjen nga
efektet e saj të rrjetit dhe ndërveprimit, dhe të gjitha palët duhet të bien dakord mbi një standard
të përbashkët për të realizuar këtë blockchain të shumëfishta të vlerave që ofrojnë pak avantazh
mbi bazat e të dhënave të shumëfishta. Teksa zhvillohet teknologjia, do të dalë një standard
tregu, dhe investimet në standardin joformal do të treten.

Strategjia optimale Blockchain për secilin rast të përdorimit është në varësi nga pozitcioni në
treg dhe aftësia për të influencuar standardet dhe pengesat rregullative. Shiko tabelën e
mëposhtme.
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Ky shqyrtim i pozicionit të një kompanie në treg do të informojë se cili nga katër qasjet e
dallueshme strategjike ndaj blockchain duhet të vendoset dhe, në fakt, të përsosin më tej se në
cilat lloje të rasteve të përdorimit të fokusohen së pari.


Udhëheqësit - Udhëheqësit duhet të veprojnë tani për të ruajtur pozicionet e tyre të
tregut dhe për të përfituar nga mundësia për të vendosur standardet e industrisë. Si
lojtarë mbizotërues që ndjekin raste përdorimi me më pak kërkesa për koordinim dhe
miratim rregullator, ata mund të krijojnë zgjidhje të tregut.
Rreziku më i madh për këto kompani është mosveprimi, gjë që do t'i shkaktonte ata të
humbnin mundësinë për të forcuar përparësitë e tyre konkurruese krahasuar me konkurrentët. Një shembull i një udhëheqësi që ndjek këtë strategji është Change Healthcare,
një nga kompanitë më të mëdha të IT të kujdesit shëndetësor të pavarur në Shtetet e
Bashkuara, kur nisi një blockchain të kujdesit shëndetësor në shkallë ndërmarrje për
përpunimin dhe pagesën e kërkesave.9



Kordinatorët - Kordinatorët duhet të drejtojn bisedat dhe konsorciumet që po formojnë
standardet e reja që do të prishin bizneset e tyre të tanishme. Pavarësisht se janë lojtarë
mbizotërues, ata nuk mund të miratojnë miratimin e blockchain të drejtpërdrejtë pasi
ato përballen me barriera më të mëdha rregullatore dhe standardizimi. Në vend të kësaj,
ata mund të pozicionojnë veten e tyre në formësimin dhe kapjen e vlerës së standardeve
të reja të blockchain.

Taktikat e kordinatorëve duhet të vendosen për raste të përdorimit me vlerë të lartë, si
financimi i tregtisë - që nuk mund të realizohet pa një grup të përbashkët standardesh.
Një shembull i një kordinatori që ndjek këtë strategji është Toyota, Instituti i Kërkimeve
i të cilit krijoi Konsorciumin e Mobilitetit Blockchain me katër partnerë globalë për t'u
përqëndruar në zgjidhjet blockchain për përshpejtuesit kritikë të automjeteve autonome:
ndarjen e të dhënave, transaksionin ndërmjet kolegëve dhe sigurimi i bazuar në përdorim.10


Ndjekësit - Ndjekësit gjithashtu duhet të shqyrtojnë dhe zbatojnë me kujdes një strategji
të përshtatshme blockchain. Shumica e kompanive nuk kanë aftësinë për të ndikuar në
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të gjitha partitë e nevojshme, veçanërisht kur aplikimet e blockchain kërkojnë standardizim të lartë ose miratim rregullator. Kompanitë e tilla nuk mund të jenë të pavetëdijshëm për risitë e tregut - ata duhet të mbajnë një vështrim të shkurtër mbi zhvillimet e blockchain dhe të jenë të përgatitur për të lëvizur shpejt për të adoptuar standardet në zhvillim. Ashtu si bizneset kanë zhvilluar riskun dhe kornizat ligjore për adoptimin e shërbimeve të bazuara në cloud, ata duhet të përqëndrohen në zhvillimin e një
strategjie për mënyrën se si do të zbatojnë dhe vendosin teknologjinë e blockchain.
Ndjekrshmëria është një strategji veçanërisht e rrezikshme për blockchain, duke pasur
parasysh gjasat e lojtarëve të zgjedhur në një industri që krijon rrjete privatisht të
lejuara, si për shembull në mallra. Një ndjekës, pa marrë parasysh sa shpejt, mund të
jetë tashmë i mbyllur nga klubi ekskluziv i cili krijoi provën fillestare të konceptit.
Kompanitë mund ta zbusin këtë rrezik duke u bashkuar me konsorciume ekzistuese dhe
në zhvillim të hershme, kur kostot afatshkurtra të investimit të anëtarësimit janë më të
mëdha se shpenzimet afatgjata të lënë pas.


Sulmuesit - Sulmuesit janë shpesh hyrje të reja të tregut pa një pjesë të tregut ekzistues
për të mbrojtur, prandaj ata duhet të kërkojnë modele biznesi përçarës ose transformues
dhe zgjidhje blockchain. Qasjet ndaj sulmuesit janë të përshtatshme për të përdorur
rastet me potencialin më të lartë përçarës përmes ofrimit të një shërbimi në treg që do
të shkëpuste lojtarët ekzistues. Shumica e aplikacioneve peer-to-peer, nga financimi tek
sigurimi në pronë, bien në këtë kategori. Një shembull i një sulmuesi që ndjek këtë
strategji është start-up australian PowerLedger, një treg peer-to-peer për energjinë e rinovueshme që ngriti 34 milionë dollarë australianë nëpërmjet ICO-së së saj.11
Kandidatët duhet të vendosin një strategji të bllokuar të sulmuesit në një biznes dixhital
të ndarë jo thelbësor. Blockchain si një ofrues shërbimi (BaaS) shpesh përdorin një
strategji sulmi sepse ato po shesin shërbimet në industritë e ndërprerjes në të cilat ata
aktualisht nuk janë pjesëmarrës. Kompanitë që ndjekin një strategji sulmuesi shpesh
kërkojnë partneritet me një kompani dominuese në treg për të ndikuar ndikimin e tyre
në drejtues.

Vështrimet nga analiza tona sugjerojnë se, përtej hype, blockchain ka vlerë strategjike për kompanitë duke mundësuar reduktimin e kostos pa ndërprerje, si dhe në afat më të gjatë krijimin e
modeleve të reja të biznesit. Infrastruktura digjitale ekzistuese dhe rritja e ofertave të shërbimit
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të bllokut (BaaS) kanë ulur kostot e eksperimentimit dhe shumë kompani po testojnë ujërat.
Megjithatë, faktorët themelorë të fizibilitetit përcaktojnë atë që mund të reduktohet dhe kur, si
dhe shkallët reale të kohës për kthimin e investimit në prova të koncepteve. Vlerësimi i këtyre
faktorëve me skepticizëm pragmatik në lidhje me shkallën e ndikimit dhe shpejtësisë në treg
do të zbulojë qasjen e duhur strategjike se ku dhe si të konkurrojnë për t'u mundësuar kompanive që të fillojnë nxjerrjen e vlerës në afat të shkurtër. Në të vërtetë, ata lojtarë mbizotërues
që mund të krijojnë bllokadën e tyre si zgjidhje të tregut duhet të bëjnë lëvizjet - dhe t'i bëjnë
ato tani.

2.3.2 Analiza e adoptimit dhe perceptimit të teknologjisë Blockchain
Sondazhi i Deloitte për vitin 2018 për më shumë se 1000 drejtues të blockchain në botë, është
një tregues kryesor i vendit ku lidhet blockchain. Ndërsa blockchain nuk është mjaft i gatshëm
për kohën kryesore, ajo po i afrohet momentit të saj të shpërbërjes çdo ditë. Hipotezat akademike të pesë viteve më parë janë duke u bërë realitet. Momenti është duke u zhvendosur nga
një fokus në të mësuarit dhe duke eksploruar potencialin e teknologjisë për identifikimin dhe
ndërtimin e aplikacioneve praktike të biznesit. Siç do ta shihni më poshtë, ata që kemi anketuar
shohin vlera të mëdha në potencialin e blockchain për të reinventuar proceset në të gjithë zinxhirin e vlerës së biznesit, ndërsa investimet janë bërë më shumë në identifikimin dhe zhvillimin
e një game më të gjerë të rasteve të përdorimit. Deloitte US dhe blockchain globale të Deloitteit e bënë këtë anketë në mars dhe prill 2018, kryesisht si një mjet hulumtues për të fituar njohuri
më të mëdha në qëndrimet dhe investimet e përgjithshme në blockchain si teknologji. Lirimi i
sondazheve në këtë dokument reflekton ato opinione dhe perceptime rreth blockchain dhe
ndikimit të mundshëm të teknologjisë në të ardhmen. Ky studim u krye nga Deloitte Consulting
LLP dhe u zhvillua në internet në mes të 26 marsit dhe 5 prillit 2018. Sondazhi përfshiu një
mostër prej 1,053 drejtuesve të lartë në shtatë vende (Kanada, Kinë, Francë, Gjermani,
Meksikë, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara ) në kompanitë me 500 milionë dollarë
ose më shumë në të ardhurat vjetore. Të anketuarit kishin të paktën një kuptim të gjerë të blockchain dhe kishin njohuri dhe gjendje të komentonin mbi planet e investimeve të organizatave
të tyre..
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Në mesin e atyre që e kanë bërë të famshëm Blockchain-in, janë edhe adoptuesit e hershëm të
tij, si për shembull, tregtarët e kriptovaluave. Përkundër gjithë kësaj përkrahjeje, ka një numër
të konsiderueshëm të skeptikëve që e shohin Blockchain-in si një teknologji të ekzagjeruar pas
një tregu të paqëndrueshëm dhe të parregulluar.
Epërsia konkurruese e kompanive që investojnë në Blockchain përkundrejt atyre që nuk e bëjnë
këtë, mund të kosiderohet njëra nga incentivat favorizuese për investim. Ky konstatim
mbështetet edhe nga përgjigjet e respondentëve në hulumtimin e bërë nga Deloitte, ku del se
78% e pjesëmarrësve që janë përgjigjur në pyetësor, besojnë se mund ta humbasin avantazhin
konkurrues në qoftë se eventualisht nuk e implementojnë teknologjinë Blockchain.
Ata gjithashtu shohin disa pengesa të implementimit, një e treta prej tyre besojnë se kthimi
aktual i investimit në teknologjinë Blockchain mbetet i paqartë.
Sipas Deloitte, gabimi i vetëm real që organizatat mund ta bëjnë në relacion me Blockchain-in
në këtë fazë, është që të mos bëjnë asgjë. Edhe nëse nuk ka ndonjë rast solid biznesorë për ta
implementuar, të paktën, organizatat duhet t’i përcjell zhvillimet që të mund të përfitoj nga
mundësitë që mund të shfaqen. Blockchain-i në shumë aspekte, është akoma në fazën e kalimit
nga adoptuesit e hershëm të tij, tek përdorimi i gjerë, në analogji të ngjashme siç ka ndodhur
me zhvillimin e internetit. Rreth vitit 1990, interneti kishte shpejtësi të vogël të koneksionit dhe
protokole të ndryshme duke e bërë shfletimin në ueb më shumë frustrues sesa të dobishëm për
të gjithë, por ne veçanti për përdoruesit e devotshëm. Edhe pse, nëse shikohet në terma
afatshkurtër, kostot e zhvillimit dhe përdorimit të Blockchain-it janë të larta si dhe kthimi i
investimit i pa definuar saktë, biznese gjithandej në botë, janë duke shpenzuar kohë dhe burime
të konsiderueshme në krijimin e rasteve të reja të përdorimit të teknologjisë Blockchain,
gjithashtu duke patentuar inovacionet e tyre. Në këtë kontekst, më shumë se një e treta e të
anketuarve në sondazhin nga Deloitte, kanë thënë se ata tashmë kanë bërë një implementim
Blockchain-i, kurse 41 për qind planifikojnë ta bëjnë këtë në të ardhmen, respektivisht në vitin
e ardhshëm.Adoptimi i Blockchainit mbetet akoma premtues, dhe sipas Deloitte, njëri nga
faktorët kyç që e pengon përparimin e adoptimit më të shpejtë të kësaj teknologjie, është fakti
se si shumë njerëz dhe organizata e perceptojnë atë dhe potencialin e saj për të redefinuar
biznesin e tyre. Konkretisht, organizatat nuk duket ta shikojnë Blockchain-in si teknologji “te
re”. Nëse e tërheqim një paralele me Uber-in, I cili ka arritur shumë sukses duke ndërtuar një
rast unik të biznesit duke kombinuar tri teknologji dhe protokole ekzistuese: automobilët,
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rezervimin online dhe pagesat online, në një model disruptiv duke ndryshuar dhe krijuar kështu
qasje të re në transportimin publik. Blockchain-i mbanë premtim të tillë për biznese nëpër
industri të ndryshme. Kësisoj, edhe Blockchain-i kombinon tri teknologji: Internetin,
kriptografinë me çelës privat, dhe një protokol që rregullon incentivizimin.
Analizimi i hulumtimit nga Deloitte përmes paraqitjes grafike - Hulumtimi përmes
pyetësorit është bërë në shtatë shtete, në gjithë botën. Numri i përgjithshëm i atyre që janë
përgjigjur ka qenë saktë 1,053 respondentë. Respondentët në hulumtim kanë qenë nga 10
industri të ndryshme, nëse analizohet hulumtimi sa i përket operacioneve parësore të
organizatave të ndarë sipas industrisë,

Figura 5: Vendet ku është kryer hulumtimi për Blockchain nga Deloitte [16].
Pjesa më e madhe e respondentëve të përfshirë në pyetësorë kanë qenë prej industrisë së
shërbimeve financiare, pastaj grupimi TMT1 si dhe nga industria prodhuese. Nëse analizohet
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hulumtimi sipas pozicionit të punës dhe rolit në organizatë të respondentëve, del 46% prej
tyre janë CIO/CTO apo CEO.

Investimi i përafërt në Blockchain - Investimi i përafërt në Blockchain që organizatat do ta
bëjnë në vitin e ardhshëm kalendarik Sipas rezultateve të hulumtimit nga Deloitte [16],
Blockchain-i është në kuadër të planifikimit investim për shumë kompani. 39% të
respondentëve kanë raportuar se organizata e tyre do të investoj 5 milionë ose më shumë (≥ 5
mln) në teknologjinë Blockchain në vitin e ardhshëm. Rezultatet në figurën e mëposhtme
reprezantojnë përgjigjet e respondentëve në pyetjen: cili është investimi i përafërt në
teknologjinë Blockchain që organizata e juaj planifikon ta bëjë brenda vitit të ardhshëm?

Figura 6: Vlerat e planifikuara të investimit në Blockchain. Tabelë nga Deloitte [16].
Relevanca e teknologjisë Blockchain në organizata - Sipas rezultateve të hulumtimit shihet
se pjesa dërmuese e përfaqësuesve të organizatave përkatësisht respondentëve e konsiderojnë
si shumë të rëndësishëm teknologjinë Blockchain për organizatën ë tyre, në këtë kontekst, rreth
43% e tyre janë përgjigjur se teknologjia në fjalë është në mesin e 5 prioriteteve strategjike
kryesore. Diagrami në figurën e mëposhtme reprezanton përqindjet e përgjigjeve përkatëse
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opsionale në pyetjen se cila nga përgjigjet e mundshme e përshkruan atë se si e sheh organizata
juaj rëndësinë apo relevancën e Blockchain-it për organizatën. Vetëm 8% prej respondentëve
nuk kanë përgjigje afirmative favorizuese për teknologjinë Blockchain. Gjysma e tyre janë
shprehur të pasigurt apo pa ndonjë përgjigje, kurse, për gjysmën tjetër, Blockchain-i nuk do të
jetë relevant për organizatën e tyre.

Figura 7: Relevanca e Blockchain-it sipas respondentëve për organizatën e tyre [16].
Barrierat e organizatave për investim më të lartë në Blockchain – Sipas përgjigjeve të
respondentëve del që ka disa barriera të cilat i hasin kompanitë e ndryshme kur duan të
vazhdojnë të investojnë më shumë në teknologjinë Blockchain. Barriera kryesore sipas
përgjigjeve është aspekti rregullativ i teknologjisë Blockchain. Vetëm 6% nga përgjigjet kanë
deklaruar se nuk kanë barriera për të investuar në këtë teknologji. Pyetja në këtë përgjigje ka
qenë lidhur me barrierat e organizatës në rastet e investimit më të lartë në këtë teknologji. Numri
i respondentëve që kanë dhënë përgjigje në këtë pyetje ka qenë 1,053.
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6% - nuk ka barriera

20% - teknologji e paprovuar
22% - jo një prioritet aktual biznesi
28% - mungesë e aftësive/talenteve
33% - ROI i pasigurt
35% - kërcënimet potenciale të sigurisë
37% - implementimi – zëvendësimi/adoptimi…
39% - çështje rregulloresh
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Figura 8: Barrierat e investimit më të lartë në Blockchain për organizatat. Deloitte [16].

Modelet e Blockchain-it - Në pyetjen lidhur me modelet e përzgjedhura të teknologjisë
Blockchain nga organizatat sipas përgjigjeve të përfaqësuesve të tyre, del se 52% e këtyre
organizatave kanë përzgjedhur, më saktësisht, janë fokusuar në modelin me leje (permissioned)
të Blockchain-it. Modeli i teknologjisë Blockchain privat dhe publik ndajnë të njëjtat përqindje
të fokusimit në ta nga organizatat. Prej 1,053 përgjigjeve të respondentëve, 3% prej tyre nuk
kanë ndonjë model Blockchain-ispecifik në të cilin organizata e tyre është e fokusuar. Disa nga
respondentët kanë përzgjedhur si përgjigje më shumë se një opsion të mundshëm.

3% - Asnjërin nga këta
3% - Tjetër/ të pa sigurt
36% - Konsorcium
44% - Blockchain publik (p.sh., Bitcoin,…
44% - Blockchain privat (internal në kompani)
52% - Permissioned Blockchain
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Figura 9: Përqindja e fokusimit të organizatave në modelet e Blockchain-it [16].
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Rastet e përdorimit të teknologjisë Blockchain – Në pyetjen se në cilat nga rastet e
mëposhtme të përdorimit të Blockchain-it kompania juaj është duke u angazhuar, janë
përgjigjur 1,053 respondent. Zinxhiri i furnizimit është fusha e aplikimit të Blockchain-it në të
cilin numri më i madh i organizatave, rreth 53%, janë duke e implementuar, pastaj vije interneti
i gjërave (IoT), identiteti digjital me rreth 50% përgjigje afirmative. Disa kompani angazhohen
në më shumë se një rast të përdorimit, prandaj, përqindjet tejkalojnë 100 përqindëshin.
Diagrami në figurën e mëposhtme paraqet në mënyrë grafike përqindjet e pjesëmarrjeve të
kompanive në projekte në fushat respektive.
2% - tjetër/ të pa sigurt
4% - asnjërën
12% - votim
30% - pagesa
40% - monedha digjitale
44% - të dhëna digjitale
50% - identitet digjital
51% - IoT
53% - zinxhir furnizimi
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Figura 10: Përqindjet e rasteve të përdorimit të Blockchainit në fusha të ndryshëm. Deloitte
[16].
Verejtje: Përqindja akumulative e përgjigjeve mund të mos rrumbullakohet në 100% në disa
raste të analizave të përgjigjeve në rastet e Deloitte, pasi që respondentët kanë pas mundësi të
përzgjedhin më shumë se një opsion kur janë përgjigjur në pyetjen respektive.

2.3.2.1 Perspektiva globale e adoptimit të teknologjisë Blockchain
Kanada strehon një komunitet të gjallë dhe në rritje të entuziastëve dhe ndërrmarësve blockchain. Nga ditët e para të Ethereum, organizatat Kanadeze, të dyja të vogla dhe të mëdha, kanë
qenë në ballë të inovacionit blockchain dhe kriptovalutave, si dhe ne nuk shohim shenja të
40

ngadalësimit, pasi ka pasur vrull të fortë dhe një rritje të qëndrueshme të kripto-sipërmarrjeve
kanadeze gjatë vitit të kaluar. Ndërmarrjet vazhdojnë të eksperimentojnë dhe testojnë
zbatueshmërinë e blockchain në një shumëllojshmëri të industrive dhe fushave. Për shembull,
ka disa iniciativa që po zhvillohen me disa firma kanadeze të shërbimeve financiare, në lidhje
me pagesat me shumicë, vendbanimet e letrave me vlerë dhe identifikimin digjital. Përveç
kësaj, regjistrimet e biznesit me bazë në blockchain, të udhëhequr nga një koleksion agjencish
qeveritare, kanë parë njohje globale dhe e kanë vënë Kanadën në mënyrë të vendosur në hartën
globale si pioniere në hapësirën blockchain. Tani po shohim një ndryshim të qartë nga arsimi
në eksperimentim, me disa organizata që punojnë në eksperimentimin e shkallëzimit dhe
marrjen e tyre në prodhim. Siç reflekton anketa, katër në çdo pesë drejtues kanadezë kanë
deklaruar një kuptim të shkëlqyer të blockchain. Pozicioni i Kanadasë në pararojë të
teknologjisë dhe niveli i lartësuar i arsimit, korrespondon mirë me nivelin e investimeve që
vendi po sheh. Deri në kohën e anketës, 70 përqind e firmave kanadeze kishin investuar më
shumë se 1 milion dollarë në blockchain dhe një përqindje edhe më e lartë (74 përqind) planifikon të shpenzojë më shumë se 1 milion dollarë në vitin e ardhshëm. Këto investime kanë pasur
një ndikim material në tregun e punës, pasi gjysma e firmave të anketuara thonë se ata kanë staf
me ekspertizë blockchain. Me rritjen e ofertave bllokuese arsimore (në nivel global dhe në
Kanada), mungesa e talenteve lokale ka filluar të bjerë ngadalë. Kjo mund të jetë vetëm fillimi
i përpjekjeve të kompanive kanadeze në hapësirën e blockchain. Shtrirja e provës së konceptit
është rritur për të përfshirë integrimin me sistemet tradicionale për të shtuar dhe transformuar
një numër modelesh ekzistuese biznesi. Gati gjysma e firmave kanadeze planifikojnë të sjellin
blockchain në prodhim në vitin e ardhshëm kalendarik dhe shumica e të anketuarve kanadezë
besojnë se blockchain do të arrijë adoptimin e zakonshëm. Organet rregullatore vazhdojnë të
zhvillojnë rolin dhe pozicionin e tyre për të mbajtur ritmin me ndryshimin që paraqet blockchain. Për shkak të kësaj, dy të tretat e organizatave nuk besojnë se çështjet rregullatore do të
jenë pengesë për rritjen e investimeve blockchain në Kanada. Duke u bazuar në historinë e
suksesshme të vendit dhe në rritjen e niveleve të bashkëpunimit publik-privat për të zhvilluar
peizazhin e tij blockchain, Kanadaja do të vazhdojë të udhëheqë inovacionin në hapësirën
blockchain në të gjitha industritë gjatë vitit të ardhshëm.
Adaptimi i blockchain është ende në fazat e hershme të saj nëpër EMEA, edhe pse me shpejtësi
të ndryshme në sektorë dhe gjeografi të ndryshëm. Në përgjithësi, megjithatë, ekziston besimi
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i fortë në ndikimin afatgjatë të blockchain për të ndihmuar në transformimin e shërbimeve të
biznesit dhe qeverisë. Organizatat qeveritare po vijnë në ballë duke sunduar në adaptimin e
blockchain. Komisioni Evropian ka mbështetur nënshkrimin e një pakti prej 27 vendeve në
lidhje me blockchain, Partneritetin Evropian të Blockchain, i cili do të shohë bashkëpunimin
në mbarë BE në çështjet rregullatore dhe teknike. BE do të ndajë 300 milionë euro në investime
blockchain gjatë tre viteve të ardhshme. Ajo gjithashtu ka themeluar Observatorin Evropian të
Blockchain për të ndërmarrë hulumtime mbi atë se si mund të aplikohet blockchain. Në Lindjen
e Mesme, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë zhvilluar një strategji vizionare për blockchain me
qëllim që të ketë 50 për qind të transaksioneve qeveritare në bllokadën deri në vitin 2021.
Diku tjetër, vendet individuale po punojnë për të avancuar iniciativat e tyre specifike, siç është
projekti i regjistrit të tokave bazuar në blockchain-in e Suedisë. Blockchain është një fushë
dixhitale primare për Gjermaninë.
Në fakt, blockchain u përfshi në marrëveshjen e koalicionit të qeverisë së re dhe ka një interes
të madh në blockchain në të gjithë botën gjermane të korporatave. Dy institucione financiare të
mëdha globale, të cilat janë anëtarë themeluese të konsorciumit B3i të lartë të dukshëm (Iniciativa e Industrisë së Sigurimeve Blockchain), kanë selinë në Gjermani dhe disa firma nga një
sërë industrive kanë dalë në publik me rastet e përdorimit të tyre. Përveç kësaj, disa lojtarë
kryesorë pas Ethereum dhe IOTA janë vendosur në Gjermani dhe ka një dëshirë të fortë për të
mos humbur në këtë mundësi transformimi dixhital.

2.3.3 Adoptimi i teknologjisë Blockchain
Në një hulumtimi të bërë nga Gartner gjatë vitit 2018, janë anketuar më shumë se tre mijë CIO
në mbarë botën. Ky hulumtim është bërë me qëllim të analizës së organizatave nëse e kanë bërë
ose planifikojnë ta adoptojnë Blockchain-in si teknologji, 14% prej tyre e kanë Blockchain-in
pjesë të planifikimit të tyre afatmesëm ose afatgjatë, përderisa 8% prej tyre planifikojnë ta
implementojnë këtë teknologjië brenda një kohe të shkurtër. Vetëm 1% e tyre aktualisht janë
duke e përdorur këtë teknologji.
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1% - Tashmë kanë investuar dhe janë duke e zhvilluar
8% - Aktualisht duke eksperimentuar
14% - Pjesë të planifikimit afatmesëm/ afatgjatë
34% - Nuk kanë interesim
43% - Nuk kanë ndërmarr ndonjë veprim, por e përcjellin
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Figura 11: Adoptimi i Blockchain në nivel botëror (Grafik i adoptuar nga Gartner, inc. Maj
2018)

Në grafikun e mësipërm janë paraqitur rezultatet nga hulumtimi përmes anketës në pyetjen:
Clat janë planet e organizatës tuaj lidhur me Blockchain-in? Gjithësej në këtë pyetje janë
përgjigjur 3,138 zyrtar të organizatave përkatëse të cilët janë kryesues në pizitat relevante të
teknologjisë informative.

2.3.3.1 Sfidat e adoptimit të teknologjisë Blockchain
Sipas analizës së rezultateve nga Gartner përmes anketës në fjalë, në mesin e 293 CIO-ve të
organizatave që investimin në Blockchain e kanë pjesë të planifikimit afatshkurtër ose veçse
kanë investuar, 18 përqind e CIO-ve kanë thënë se aftësitë për Blockchain janë më së vështiri
të gjinden. 14 përqind kanë konstatur se Blockchain-i kërkon ndryshimin më të madh në
kulturën e departamentit të IT-së, kurse 13 përqind besojnë se struktura e departamentit të ITsë duhet të ndryshoj në mënyrë që të mund të implementohet Blockchain-i.
Sfida kryesore për CIO-të nuk është vetëm gjetja dhe mbajtja e inxhinierëve të kualifikuar, por,
plotësimi i kërkesave mjaftueshëm për të akomoduar dhe mbajtur rritjen në harmoni me
kërkesat dhe zhvillimet teknologjisë Blockchain.
Analizuar në një perspektivë të industrisë përkatëse, CIO-të nga telekomi, sigurimet dhe
shërbimet financiare janë më shumë të përfshirë në eksperimentim dhe planifikim investim e
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aplikativ të Blockchainit. Përderisa shërbimet financiare dhe kompanitë e sigurimeve qëndrojnë
në ballë të këtij aktiviteti të involvimit, edhe sektorët qeveritarë janë duke u interesuar dhe duke
u përfshirrë më shumë për shkak të fokusimit të lartë në efiçiencën e proceseve, zinxhirit
furnizues dhe mundësitë logjistike.

Tabela 5: Informata për Deloitte, McKinsey & Gartner nga Owler [21].
Viti i
themelimit

Të
punësuar

Të ardhurat
vjetore
(USD)

Zyrat
qendrore

Shërbimet/Industria

Deloitte

1845

263,900

38.8B

New York

Shërbime konsultimi për
menaxhment

McKinsey
& Company

1926

19,500

8.8B

New York

Shërbime konsultimi për
menaxhment

Gartner

1979

15,131

3.2B

Connecticut

Teknologji Informative

2.4 Zhvillimet dhe aplikimi i teknologjisë Blockchain në praktikë
Në këtë pjesë janë paraqitur vetëm disa nga rastet e përdorimit të solucioneve inovative të
teknologjisë Blockchain në biznes, përkatësisht në organizata të ndryshme. Teknologjia
Blockchain është duke u përdorur në disa fusha të industrisë të tilla si: shërbimet financiare,
shëndetësi, në sektorin publik, në industrinë ë energjisë dhe minierave, në teknologji, media,
telekom etj. Me tutje do të elaborohen shkurtimisht disa shembuj praktik të përdorimit të
teknologjisë Blockchain, kurse rasti i Everledger dhe Fizzy do të analizohet pak më në detaje
pasi që janë të hapura për përdorim publik dhe i aplikojnë në mënyrë mjaftë inovative kontratat
e mençura.

2.4.1 Zhvillimet aktuale në nivele të ndryshme akademike
Sipas një analize të bërë nga Coinbase, del se 42% e universiteteve më të mira në botë, ofrojnë
të paktën një kurs në Blockchain ose kriptovaluta, kurse 22% ofrojnë më shumë se një. Këto
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kurse nuk i ofrojnë vetëm departamentet e shkencave kompjuterike, por edhe departamentet e
antropologjisë dhe financave [32].
Kurset Blockchain dhe Kriptovaluta janë më të shquar në SHBA. Vetëm pesë nga 18 universitetet ndërkombëtare në listë, ose 27 për qind, ofrojnë të paktën një klasë në bllok ose në kriptovaluta. Dhe vetëm dy - Instituti federal Zviceran i Teknologjisë Zyrih dhe Universiteti
Kombëtar i Singaporit - ofrojnë më shumë se një.
Universitete të tjera kryesore që janë të njohura për programe të forta inxhinierike janë duke
shtuar kurse dhe programe përqendruar rreth blockchain. Universiteti i Waterloo, Universiteti
Georgetown dhe Universiteti i Illinois në Urbana-Champaign janë midis atyre që zgjerojnë
ofertat e tyre kërkimore dhe të kurseve [32].
Metodologjia - Coinbase analizoi kurset e ofruara aktualisht në 50 universitetet më të mira të
botës, të radhitura nga US News and World Report: Universitetet më të mira universale 2018.
Studimi ynë u përqëndrua në klasat e disponueshme për studentët e nivelit universitar në semestrin e vjeshtës 2018 , ose semestrin më të fundit për të cilin informacionet ishin të disponueshme në internet [32].

Tabela 6: Kurset për kriptovaluta dhe Blockchain në top universitetet

Burimi: Analiza e

Universiteti Stanford

10

Universiteti Cornell

9

World për universitetet më

Universiteti i Pensilvanisë

6

të mira botërore.

Universiteti nacional i Singaporit

5

Universiteti i Kalifornisë – Berkeley

4

Universiteti i Kalifornisë – Los Angeles

3

Instituti zviceran federal i teknologjisë

3

Universiteti Harvard

2

Coinbase e bazuar në
rankimin e U.S News &
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Universiteti Princeton

2

Universiteti New York

2

Universiteti i Teksasit – Austin

2

2.4.2 Ndikimi i Blockchain-it në krijimin e profesioneve të reja
Ekspertiza Blockchain kapi pozitën nr. 1, në indeksin më të fundit të aftësive nga Upwork për
të qenë më i nxehti në tregun e punës në SHBA. Ky është vetëm një nga treguesit e shumtë se
sa e lartë është kërkesa për njerëzit me aftësi të bllockchain. Blockchain mund të ketë filluar
financat për të mbështetur kriptovalutat, por tani teknologjia e blockchain dhe zgjidhjet që
mund të ofrojë janë të eksploruara nga industritë nga sigurimi shëndetësor deri tek prodhimi
dhe më shumë [24]. Blockchain është bërë ajo që "cloud" ishte në mesin e viteve 2000, gati të
ishte teknologjia më e diskutuar dhe ajo që ofron mundësi të jashtëzakonshme profesionale.
Sipas indeksit të aftësive të Upwork, blockchain është aftësia më e shpejtë në rritje nga më
shumë se 5,000 në vend. Aktualisht, kërkesa është shumë më e madhe se oferta. Sipas Burning
Glass Technologies, kishte më shumë se 5,743 hapje të mëdha të punës me kohë të plotë të
postuara që kërkonin aftësitë e blockchain gjatë 12 muajve të fundit. Edhe pse si një set i
aftësive, teknologjia blockchain është në fillimet e saj, ajo është në kërkesë nga start-ups, si dhe
kompanitë e themeluar si IBM dhe Samsung. Organizatat janë duke eksploruar jo vetëm kriptovaluta të mundura nga blockchain, por mënyra se si librat e shpërndarë që janë shtylla kurrizore
e blockchain mund të aplikohen në fusha të tjera siç janë zinxhirët e furnizimit, kontratat ligjore
dhe më shumë. “Duhet t’i përgatitni studentët tuaj për të ardhmen. Blockchain-i nuk do shkoj
asgjëkund” citohet të ketë thënë Campbell Harvey, Profesor i biznesit internacional, në Universitetin Duke [32].
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2.4.3 Raste studimi të përdorimit të Blockchain-it
Ndërsa Bitcoin dhe Kriptovalutat mund të ketë qenë përdorimi i parë i njohur gjerësisht i
teknologjisë blockchain, sot është larg nga i vetmi. Në fakt, blockchain po revolucionon shumicën e çdo industrie.

Tabela 7: Aplikimi i Blockchain-it në industri të ndryshme. Adoptuar nga Deloitte Insights
[25].
Industria

Aplikacionet e bazuara në Blockchain

Shërbime financiare



Pagesat internacionale në një formë më të sigurt, më të lirë dhe më të shpejtë.

Shëndetësi



Kontrata të mençura për t’i ndërlidhur palët e ndryshme si p.sh., ofruesit e shërbimit,
kompanitë e sigurimeve, shitësit dhe auditorët (automatizim të transaksioneve).

Sektori publik



Siguri e përmirësuar dhe transparencë për votim në zgjedhe.



Regjister për të menaxhuar identitetin digjital të njerëzve si dhe informatat mbi
pronësitë dhe transaksionet për asete të ndryshme (prona, automjete etj) me qëllim të
rritjes së efiçiencës dhe zvogëkimit të mashtrimeve.

Energji dhe burime



Kontrata të mençura për më shumë efiçiencë dhe ekzekutime më të shpejta të tregtimit
të energjisë pagesave.



Regjistrimi dhe menaxhimi i transaksioneve të vajit dhe gazit dhe ndërlidhja e
furnitorëve, kontraktorëve, transportuesve dhe autoriteteve përmes Blockchain-it për të
përmirësuar proceset e zinxhirit të furnizimit.

Teknologji, media dhe



telekom

Hash kriptografik mbi origjinën e muzikës origjinale të ndërlidhur me identitetin
digjital të krijuesve (pronarëve) dhe përdorim të kontratave të mençura për të lehtësuar
kompensimin për muzikë.



Suportin e ruajtjes se të dhënave dhe interaksionin midis pajisjeve të IoT në një format
kriptografik për të ndihmuar zvogëlimin e shqetësimeve për sigurinë.

Konsumatorët dhe



Menaxhim më i mirë i programeve të lojalitetit.

produktet industriale



Riorganizim të procesit të blerjes së makinave dhe lizingut me më pak dokumentacion
si dhe mundësim të pagesave të automatizuara.



Permirësim i menaxhimit të zinxhirit të furnizimit (SCM), veçanërisht përcjellshmëri
për produktet nga inspektimi në fabrikë deri tek përdorimi nga konsumatori i fundit.

Këtu janë vetëm disa nga shembujt praktikë të teknologjisë blockchain [33].
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2.4.3.1 Shërbime financiare
Bitcoin Atom — Një degë e re e Bitcoin që lejon të gjithë lehtësisht të shkëmbejnë kripto valute
pa asnjë tarifë tregtare dhe pa hakim të shkëmbimit, duke e bërë Bitcoin vërtetë të decentralizuar
përsëri. Teknologjia bazohet në shkëmbimet atomike - një mjet i paçmuar për shkëmbimin e
një kriptovalute me një tjetër (p.sh. 1000 BTC me 56500 LTC) dhe nuk ka nevojë për një palë
të tretë të besuar. Por aktualisht, adoptimi i përhapur i shkëmbimeve atomike është penguar,
sepse ato kërkojnë aftësi shumë teknike; diçka që Bitcoin Atom do të zgjidhë [33].
Securrency— Kjo është një platformë tregtare për kriptovalutat dhe çdo lloj aktiviteti duke
përfshirë asetet tradicionalisht jolikuide, për t'u shkëmbyer përmes treguesve të securrency. Kjo
lejon që kriptot të tregtohen jashtë shkëmbimeve të tyre të dedikuara [33].
Ripple— Ripple ka për qëllim të jetë një ofrues i zgjidhjes globale të pagesave duke lidhur
bankat, ofruesit e pagesave, korporatat dhe shkëmbimet digjitale të aseteve për të lejuar
zgjidhjen e menjëhershme të kërkesës në nivel global [33].
ABRA— Një aplikacion global dhe një portofol kriptocurrency që ju lejon të bleni, investoni
dhe ruani 20 kriptocurente duke përfshirë Bitcoin, ethereum, litecoin dhe më shumë. [33]
Aeternity— Kjo platformë shumë e shkallëzuar mund të përdoret për çdo aplikim që kërkon
shpejtësi të lartë transaksioni duke përfshirë kontratat e zgjuara që krijohen nga zinxhirët dhe
nano dhe mikro pagesat [33].
Smart Valor— Me një mision për të bërë investime globale të thjeshta, të drejta dhe të arritshme për të gjithë, Smart Valor demokratizoi aksesin ndaj pasurisë globale dhe mundësive
për investime.
Circle— Dërgo para përmes tekstit pa asnjë tarifë falë kësaj kompanie në Mbretërinë e Bashkuar [33].

2.4.3.2 Kontrata të mençura

Everledger - U themelua në vitin 2015 në Londër duke shfrytëzuar nocionin e kontratave të
mençura brenda teknologjisë blockchain. Duke shfrytëzuar teknologjinë e librit të shpërndarë,
Everlegder u krijua në një përpjekje për të luftuar mashtrimin e sigurimeve, si dhe vjedhjen e
diamantit duke lehtësuar çertifikimin e diamanteve dhe gjetjen e historisë së transaksioneve të
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tij [30]. Platforma mund të përdoret nga kompanitë e sigurimeve, pronarët dhe zbatuesit e ligjit
për të ndjekur prejardhjen e diamanteve në një mënyrë më të fuqishme dhe më të besueshme
krahasuar me përdorimin e çertifikatave të letrës që mund të humbasin ose modifikohen
lehtësisht [26].
Everledger është ndërtuar mbi teknologjinë blockchain dhe mund të gjurmojë çdo pasuri me
identifikim unik. Duke krijuar të parin e llojit të tij digjital global, Everledger grumbullon
mijëra pika të të dhënave për secilin diamant të regjistruar dhe krijon një gjurmë gishti digjital
në librin e pandryshueshëm të shpërndarjes [31].
Sipas themeluesit të kompanisë, çdo hollësi e vogël e një diamanti është duke u rishikuar si "Të
gjitha këndet dhe shkurtimet, pavionet dhe të gjithë kurorën ... si edhe numrin serik, ... katër
Cs, dhe ne i vëmë të gjitha ato në bllokadën "[26].
Everledger fokusohet në futjen e transparencës në tregun e diamantit, si dhe në eliminimin e
veprimtarisë kriminale. Sistemi përfshin tre faza:
1. Krijoni një ID elektronike duke mbledhur mijëra pika të të dhënave në gjendje të referimit të çdo diamanti dhe duke regjistruar ato në librin dixhital global.
2. Caktoni një pasaportë digjitale për çdo diamant që do të regjistrojë çdo histori dhe
origjinë transaksioni.
3. Zbuloni rojet dhe parandaloni aktivitetet e paligjshme që lidhen me mashtrimin dhe
vjedhjet me diamant [34]

Organizatat e policisë si Interpol dhe Europol kanë shprehur interesimin e tyre për shfrytëzimin
e platformës me qëllim parandalimin dhe zbulimin e veprimtarisë kriminale [26].
Everledger ka fituar çmime të shumta me ato më të shquara si fituesi i vitit 2016 Europian
Fintech për kompaninë më të mirë blockchain si dhe çmimin Meffy 2015 për Innovation
Fintech [11]. Deri më sot, ka digjitalizuar pothuajse 980.000 diamante dhe i ka futur ato në
librin e shpërndarë të blockchain [1].

Fizzy - Fizzy përdor Ethereum Smart Contracts me qëllim që të garantojë transparencën dhe
pandryshueshmërinë e politikës tuaj të sigurimit [39]. Gjigandi francez i sigurimeve AXA ka
nisur një produkt të ri të sigurimit të vonesës së fluturimit, i cili përdor bllokimin publik të
ethereum për të ruajtur dhe përpunuar fitimet. Produkti, i quajtur Fizzy, është duke u ngritur si
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një mjet i "sigurimit të mençur", që mund të përdorin fletushka për të siguruar udhëtimet e tyre
nëse fluturimi i tyre vonohet për dy orë ose më shumë. Si i tillë, produkti bën përdorim të
dukshëm të kontratave të mençura, pjesë të kodit vetë-ekzekutues që shkakton kur kushtet e
caktuara përmbushen në një blockchain. Sipas AXA, bllokada publike e ethereum-it luan dy
role kyçe këtu. Ai mban një regjistër të mundshëm të vetë kontratës së sigurimit brenda një
kontrate të zgjuar dhe shërben si një mekanizëm për të nxitur pagesën tek klienti sapo të kalojë
afati prej dy orësh. Tani për tani, pagesat e sigurimeve nga Fizzy janë duke u bërë në valutat e
lëshuara nga qeveria tek klienti. Sidoqoftë, AXA tha se, në të ardhmen, do t'i quante ato pagesa
në eter, kriptovalutat e rrjetit eterum [22].

Kur ju merrni një politikë sigurimi, detajet regjistrohen në kontratën e zgjuar të fizzy-së. Pas
uljes së avionit, koha aktuale e uljes është e ngarkuar edhe në kontratën e zgjuar, e cila e krahason atë me kohën e planifikuar të uljes dhe shkakton një kompensim nëse jeni 2 orë më vonë
ose më shumë! Fizzy nuk ka nevojë për besimin tuaj: çdo pjesë e informacionit dhe të gjitha
mekanizmat janë të arritshme në blockchain. Edhe nëse ky informacion sot është kryesisht i
lexueshëm për zhvilluesit e kriptografive, janë duke u ndërtuar mjete të shumta për të zgjeruar
qasjen. E fundit por jo më pak e rëndësishmja, Fizzy nuk regjistron asnjë nga të dhënat tuaja
personale në Blockchain Ethereum. Lehtësisht Fizzy ofron të dhëna në avion dhe zbulon automatikisht nëse avioni juaj është i vonuar për më shumë se 2 orë. Nëse ky është rasti, Fizzy ju
informon dhe shkakton pagesën e dëmshpërblimit tuaj. [39].

Fizzy është një sigurim automatik i vonesës parametrike të fluturimit, me një kthesë blockchain.
Ju mund të shkoni në https://fizzy.axa, shkruani detajet e fluturimit, merrni një citat (çfarë do
të paguani për sigurimin dhe çfarë do të merrni nëse ka vonesë prej 2 orësh ose më shumë),
regjistrohuni dhe ndiqni politikat tuaja . Nëse keni nënshkruar një politikë dhe arrini në vendin
tuaja të fluturimit me 2 orë vonesë ose më shumë, do të merrni kompensimin direkt në llogarinë
tuaj bankare. Asnjë pretendim, nuk ka sherr!
Ethereum është një Blockchain public. Që do të thotë që të gjithë mund të lexojnë përmbajtjen
e transaksioneve që janë të vlefshme nga nyjet e rrjetit (edhe pse nuk mund të tregoni identitetin
e të cilit qëndron pas adresave publike).
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Megjithatë, Ethereum vjen me një krem shumë interesant në tortë: Kontratat e zgjuara! Parimi
është i lehtë: kushdo mund të mbajë një pjesë të kodit në blockchain e Ethereum. Më pas është
e mundur të telefononi këtë pjesë të kodit me një transaksion dhe ta bëni atë të kandidojë në
Blockchain të Ethereumit. Të dyja pjesët e kodit dhe transaksionet janë të lexueshme nga
kushdo [27].

2.4.3.3 Zinxhirë furnizimi

IBM Blockchain— Njohja e statusit dhe gjendjes së çdo produkti në zinxhirin tuaj të furnizimit
nga lëndët e para në shpërndarje është kritike. Blockchain për zinxhirët e furnizimit lejon transparencën me një rekord të përbashkët të pronësisë dhe vendndodhjen e pjesëve dhe produkteve
në kohë reale [33].
Industria Ushqimore— Rrjeti kompleks i industrisë ushqimore nga fermerët në tryezë bën që
të gjurmohen sfidat e sëmundjeve që sjellin ushqime. Blockchain mund të përmirësojë transparencën dhe efikasitetin e gjetjes se çfarë ushqimi mund të kontaminohet dhe ku gjatë zinxhirit
të furnizimit [33].
Prejardhja— Konsumatorët po kërkojnë gjithnjë e më shumë transparencë në lidhje me
produktet që ata blejnë dhe konsumojnë për të siguruar që burimi i materialeve dhe prodhimi i
produkteve i përmbahen vlerave të tyre individuale. Prejardhja përdor bllokun për të siguruar
zinxhirin e kujdestarisë dhe çertifikimin e zinxhirëve të furnizimit [33].
Blockverify— Me një pretendim për "futjen e transparencës në zinxhirët e furnizimit", Blok
Verifikimi fokusohet në zgjidhjet kundër falsifikimit duke përdorur blockchain për të verifikuar
produktet e falsifikuara, mallrat e devijuara, mallrat e vjedhura dhe transaksionet mashtruese
[33].
OriginTrail— Tashmë në përdorim në industrinë ushqimore, janë planifikuar më shumë aplikime për OriginTrail, një platformë që i lejon konsumatorët të dinë se ku kanë ardhur blerjet
e tyre dhe se si janë prodhuar ato [33].
De Beers— De Beers miniera, tregton më shumë se 30% të furnizimit me diamant në botë.
Kompania planifikon të përdorë një libër blockchain për gjurmimin e diamanteve nga miniera
në blerjen e konsumatorit. Kjo transparencë do të ndihmojë industrinë dhe kushdo që dëshiron
të verifikojë, konfirmoj se diamantët janë të lirë nga konflikti. Fura Gems gjithashtu ka në plan
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të përdorë blockchain në procesin e furnizimit të smeraldëve, rubinave dhe gurëve të tjerë të
çmuar [33].

2.4.3.4 Shëndetësi

Zinxhiri Mjekësor— Kompania e parë e kujdesit shëndetësor që përdor teknologjinë blockchain për të lehtësuar ruajtjen dhe shfrytëzimin e të dhënave elektronike të shëndetit në mënyrë
që të ofrojë një përvojë të plotë të telemjekësisë. Ata janë mjekë të vërtetë praktikues në
strukturën shëndetësore të Mbretërisë së Bashkuar dhe duan të ndryshojnë sistemin nga brenda
[33].
MedRec— Me qëllim që çdo ofruesi mjekësor të ofrojë qasje të sigurt në të dhënat e pacientëve,
MedRec përdor blockchain për të kursyer kohë, para dhe duplikim në procedurat midis një sërë
lehtësish dhe ofruesish. Pacientët gjithashtu mund të kenë qasje të madhe në të dhënat e tyre
anonime mjekësore që do të përdoren për kërkime [33].
Nano Vision— Duke kërkuar për të katapultuar inovacionin mjekësor larg nga të dhënave
tradicionale dhe sisteme të të dhënave të papërputhshme, Nano Vision kombinon fuqinë e
blockchain me inteligjencën artificiale (AI) për të mbledhur të dhëna të nivelit molekularë në
Nano Tokens. AI pastaj përmes të dhënave për të gjetur trendet dhe analizuar lidhjet që do të
çojë në zbulime mjekësore [33].
Gem— Me qëllim që pacientët të kontrollojnë të dhënat e tyre mjekësore dhe të dhënat
gjenomike duke përdorur një zgjidhje të blockchain, Gem ka bashkëpunuar edhe me Qendrat
për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve për të eksperimentuar me përdorimin e blockchain për të monitoruar sëmundjet infektive [33].
SimplyVital Health— Kjo platformë ulet në teknologjinë blockchain që fuqizon ofruesit dhe
pacientët për të hyrë, ndarë dhe madje të lëvizin të dhënat e tyre të kujdesit shëndetësor [33].
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

“Blockchain” është bërë njëra nga teknologjitë më të përfolura që nga interneti e këndej, por,
në anën tjetër, është prej teknologjive që më së pakti kuptohet. Në një hulumtim nga HSBC në
nivel global, ka rezultuar se 80% e atyre që kanë dëgjuar për Blockchain-in kanë thënë se nuk
e kuptojnë atë [3].
Në mesin e atyre që e kanë bërë të famshëm Blockchain-in, janë edhe adoptuesit e
hershëm të tij, si për shembull, tregtarët e kriptovaluave. Në pjesën e shqyrtimit të litaraturës
është paraqitur se si kjo teknologji ka filluar të gjëj zbatim në shumë fusha të biznesit. Përkundër
gjithë kësaj përkrahjeje, ka një numër të konsiderueshëm të skeptikëve që e shohin Blockchainin si një teknologji të ekzagjeruar pas një tregu të paqëndrueshëm dhe të parregulluar [16].

Shikuar në nivelin e opinioneve rreth Blockchain-it janë të polarizuara. Disa njerëz
besojnë se është zgjidhje e pothuajse e të gjitha problemeve në botë, përderisa disa të tjerë e
shohin atë si të mbivlerësuar dhe të pakuptimtë [18]. Pavarësisht nga kjo, punimi nuk bazohet
në opinione, por në rezultatet konkrete të matshme.

Miliona dollarë investohen për të investiguar nëse teknologjia Blockchain mund të
transformoj bizneset, shërbimet financiare dhe ruajtjen dhe përdorimin e informacioneve. Disa
mendojnë se Bitcoin-i nuk do të mbijetojë, por janë të bindur se Blockchain-i do ta ndryshoj
mënyrën sesi bizneset dhe organizatat operojnë gjithandej globit. Teknologjia blockchain është
në fazën e inkubimit, dhe do të përballet me sfida para se të zhvillohet dhe të pranohet në nivel
global si mënyrë e decentralizuar e të dhënave dhe verifikimit të transaksioneve. Shumë e
konsiderojnë atë si teknologji themelore, ashtu siç ishte TCP/IP që mundësoj internetin. Para
25 vitesh askush nuk e ka imagjinuar se si aq shumë interneti do të zhvillohet. Blockchain-i
mund të ketë të njëjtin efekt në mënyrën sesi bizneset dhe transaksionet financiare kryhen në
botë. Për çdo ditë, përdorime të reja potenciale konceptualizohen dhe zhvillohen. Përdorimi i
saj do të kufizohet vetëm nga kreativiteti i zhvilluesve [14].

Edhe pse i është bërë publicitet intensiv Blockchain-it, ende është teknologji e pa
maturuar, me një treg që është në fazat e para të lindjes dhe zhvillimit. Eksperimentet e
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pastrukturuara lidhur me solucionet e Blockchain-it pa një vlerësim strategjik të vlerës
potenciale apo fizibilitetit, mund të rezultojnë në pamundësi të kthimit të investimit tek shumë
kompani. Duke e mbajtur parasysh këtë fakt, është me rendësi të përcaktohet se si mund ta
përcaktojnë kompanitë nëse ka ose jo vlerë strategjike që e arsyeton investimin në Blockchain
[10]. Kjo do të thotë se jo të gjitha kompanitë mund të investojnë në mënyrë të sigurtë në këtë
teknologji. Mirëpo, ato kompani të cilat implemenojnë strategji që kërkon aplikim të
teknologjive digjitale, mund të e konsiderojnë këtë opsion.

Sipas këtyre pikëpamjeve të polarizuara, janë krijuar paqartësi, spekulime dhe hiperbolizime
për teknologjinë Blockchain. Në këtë kontekst, ky hulumtim ngritë një hipotezë të thjeshtë e
cila mbështetet në mundësitë e teknologjisë Blockchain: Teknologjia Blockchain është një
teknologji e re e cila do të ketë vlerë strategjike dhe innovative nëse do të adoptohet në
mënyrë efektive nga biznesi/organizata.
Kjo formë e teknologjisë do të mund të ndikoj shumë procese biznesore, përkatësisht
do të bëj të zhvillohen modele inovative të biznesit. Ky hulumtim e mbështetë grupin e
hulumtueseve dhe praktikueseve të teknologjisë së informacionit në kuptimin pozitiv.

Në këto rrethana të krijuara, me shumë pozicione mbështetëse dhe kundërshtuese,
është e dobishme që t’i jepet përgjigje pyetjeve:
1.

A është teknologjia Blockchain e aplikueshme dhe e dobishme aktualisht në
biznes/organizatë?

2. A do të ketë aplikim në rritje tëkësaj teknologjie në të ardhmen?

Vlerën strategjike të adoptimit të teknologjisë Blockchain dhe mundësitë e saja për të
ndikuar pozitivisht në zhvillimin e modeleve inovative biznesore në të ardhmen, ky punim e
argumenton me anë të analizimit të hulumtimeve nga organizatat e mëdha si Mckinsey, Gartner,
Deloitte si dhe rasteve të studimit. Në këtë mënyrë, testohet hipoteza e vlerës strategjike të
teknologjisë Blockchain në biznes. Testimi i hipotezës është bërë duke u bazuar në evidencat e
gjetura nga hulumtimi i literaturës nga autorë dhe institucione relevante kredibile, si dhe nga
analizimi dhe sintetizimi i rasteve të ndryshme të studiuara në shkencë dhe të aplikuara në
praktikë.
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Përfundimisht, përkundër fakteve se shumë aplikime të mundshme në këtë fazë mund të
konsiderohen si spekulative, prapë se prapë, ka evidenca nga zhvillimet aktuale për të nxjerrë
konkluzione dhe rekomandime e të cilat mund të perdoren për të ndihmuar vendimmarrjen për
ta adoptuar ose jo këtë teknologji, për ta kuptuar se a është koha e përshtatshme për qasje tani
apo më vonë si dhe për t’i analizuar vlerat praktike dhe strategjiket we kësaj teknologjie.

Argumenti:
1. Blockchain teknologjia është teknologji shumë e re, si dhe shumë e popullarizuar.
2. Përkunder popullaritetit të madh të kësaj teknologjie, ka një dozë të konsiderueshme të
skepticizmit në mesin autorëve në këtë disciplinë.
3. Supozohet se kjo teknologji do të ketë vlerë strategjike për zhvillimin e ndërmarrjeve
në të ardhmen.
Ky argument është evaluar në pjesën e rezultateve.
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4

METODOLOGJIA
Për ta validuar hipotezën e ngritur në këtë tezë dhe për t’u përgjigjur në pyetjet

hulumtuese, ka qenë e nevojshme analizimi dhe krahasimi i teorive ekzistuese rreth fushës dhe
temës së studimit të cilat janë shfrytëzuar për këtë qëllim duke përzgjedhur metodën më
racionale kualitative me qëllim të arritjes deri tek rezultatet dhe konkluzionet më të sakta dhe
të pavarura teorike.

Në këtë kontekst, dhe sipas kësaj logjike, janë anashkaluar metodat kuantitative të
hulumtimit të analizave të anketave dhe intervistave në nivel lokal. Racionaliteti prapa këtij
anashkalimi qëndron në atë se kompanitë dhe organizatat lokale ende nuk janë të infomuara
lidhur me këtë teknologji apo nuk e kuptojnë atë [3].
Në vend të këtyre, është përdorur metoda kualitative e hulumtimit të literaturës relevante nga
burime kredibile të informacionit dhe janë studiuar dhe përpunuar hulumtimet e kryera nga
organizatat gjigante në fushën e kërkimit, hulumtimit dhe këshillimit, të tilla si: Mckinsey,
Deloitte dhe Gartner. Filllimisht, para se të vendosej se cilat metoda të përzgjidhen për ta
validuar hipotezën dhe për të dhënë përgjigje në pyetjet hulumtuese, është analizuar gjendja
aktuale e studimeve në botë dhe informacioneve, dhe pasi që për këtë temë kanë bërë hulumtime
organizatat gjigante si ato që u përmenden më lartë, dhe se hulumtimet e tyre janë relevante
dhe mund të përdoren me sukses dhe saktësi për qëllimin e kësaj teme, atëherë, përfundimisht
është vendosur që të analizohen këto hulumtime.
Rezultatet nga hulumtimet e tri organizatave janë analizuar përmes metodës krahasimore për të
ofruar rezultate dhe konkluzione shtesë që e mbështesin hipotezën dhe japin përgjigje në pyetjet
e ngritura. Në këtë situacion është diskutuar edhe përputhshmëria, përkatësisht divergjenca e
përgjigjeve e shprehur në përqindje për pyetjet e njëjta në pyetësorët e përdorur për hulumtim
nga këto organizata.
Perspektivat dhe analizat në nivel global ofrojnë pasqyrim shumë më të saktë lidhur me
aplikimin e teknologjisë Blockchain nga organizatat e ndryshme duke u përgjigjur edhe në
pyetjet e ngritura lidhur me vlerën strategjike aktuale dhe kësisoj duke rekomanduar veprime
strategjike dhe investive.
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Në fund, janë analizuar edhe disa raste të përdorimit të teknologjisë Blockchain nga
kompani dhe organizata në fusha të ndryshme industriale të cilat e kanë aplikuar me sukses
këtë teknologji, duke ofruar solucione konkurruese dhe inovative. Të njëjtat janë përdorur për
të beshtetur konkluzionin në argumentin e paraqitur në rezultatet e këtij punimi.
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5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Në këtë pjesë, prezantimi dhe analiza e rezultateve, shtjellohet argumenti, nga seksioni 3 - pjesa
e definimit të problemit, si dhe jepen përgjigjet në pyetjet hulumtuese lidhur me atë se a është
teknologjia Blockchain e aplikueshme dhe e dobishme aktualisht në biznes/organizatë si dhe a
do të ketë aplikim në rritje të kësaj teknologjie në të ardhmen?

5.1 Evaluimi i argumentit bazuar në litaraturë të studiuar
Argumentimi është ndarë në 3 pjesë, pesa e parë lidhur me argumentin se teknologjia
Blockchain është teknologji e re, e dobishme dhe/ose e aplikueshme dhe e popullarizuar, pjesa
e dytë lidhur me kundërshtarët apo skeptikët që e konsiderojnë si teknologji e mbivlerësuar,
edhe kjo pjesë është e organizuar në formë tabelare, në tabelën përkatëse, si dhe pjesa e tretë
ku shtjellohen hulumtimet dhe analizat në kuptimin afirmativ, lidhur me atë se teknologjia
Blockchain ofron vlerë strategjike për ndërmarrjet, me theks të veçant, aplikimi i saj në të
ardhmën.
5.1.1 Blockchain teknologjia është teknologji re, e dobishme dhe e popullarizuar.
Tabela 9, a) Paraqitja e gjetjeve nga autorët e ndryshëm

Autorët
Wright, A. and De
Filippi, P. (2015).
Morabito, V. (2017).

Gjetjet
 Databaza e decentralizuar – krijimin e valutave të
decentralizuara si dhe kontratave të mençura.
 Kontratat e mençura veprojnë në kohë reale dhe zvogëlojnë
apo eliminojnë mundësinë e gabimeve nga njerëzit dhe
proceseve me prapavijë mashtruese,
 E rrisin privatësinë dhe besueshmërinë.

Carson, B.,
Romanelli, G.,
Walsh, P. and
Zhumaev, A. (2018).

 Dhembjet më të mëdha sa i përket pagesave internacionale
mund të zgjidhen përmes Blockchain, i cili e redukton
numrin e ndërmjetësuesve dhe ka efekt agnostik gjeografik,
pra, nuk njeh kufijtë.
58

Tabela 9, b) Paraqitja e gjetjeve nga autorët e ndryshëm (vazhdim)

Autorët

Gjetjet

Yermack, D. (2018).

 Kontratat e mençura mund t’i zvogëlojnë kostot e tregtimit

Deloitte (2017).

 Popullor – aktualisht prej teknologjive më të popullarizuara.
 Qëndrueshmëri, besueshmëri- Nuk ka një pike qendrore
dështimi, dhe më lehtë i përballon sulmet.
 Transparencë dhe pandryshueshmëri - Transaksionet nuk
mund të ndryshohen.
 Transaksione më të shpejta - Transaksionet nderbanakre
marrin shumë kohë, kurse transaksionet ne Blockchain
realizohen brenda minutash.
 Kosto më të ulta transaksionesh [9].

Fairfield, J. (2014).

Kontratat e mençura
 Anonimiteti – pjesëmarrësit mund të jenë anonim por të të
transferojnë vlerë.
 Vetë-zbatueshme – mund ta ekzekutojnë kontratën
automatikisht.
 Imortale dhe të pandryshueshme.
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5.1.2 Përkunder popullaritetit të madh të kësaj teknologjie, ka një dozë të skepticizmit
në mesin autorëve në këtë disciplinë.
Tabela 10: Paraqitja e gjetjeve nga autorët e ndryshëm për pikën 5.1.2.

Autorët

Gjetjet

Anderson, K.

Can Blockchain Withstand Skepticism?
 Limitimet kompjuterike

(2018).

 Kosto e decentralizimit
 Pasiguria në aspaktin afatgjatë
 Mundësia e përdorimit të trajektorës së njëjtë nga
përdoruesit
Ft.com. (2018).

Growing scepticism challenges the blockchain hype | Financial Times

 Pamundësia e të kuptuarit të teknologjisë Blockchain nga
menaxheret dhe CEO-të.

5.1.3 Supozohet se kjo teknologji do të ketë vlerë strategjike për zhvillimin e
ndërmarrjeve në të ardhmen.
Tabela 11: Paraqitja e gjetjeve nga autorët e ndryshëm për pikën 5.1.3.

Autorët
Morabito, V. (2017).

Gjetjet
 Ka shumë gjasa që teknologjia Blockchain mund ta
ndryshoj mënyrën sesi bizneset do të punojnë dhe
funksionojnë në të ardhmen e afërt. ( Si interneti, ’90).
 Është teknologji në rritje.

Www2.deloitte.com.
(2018).

 Çdo platformë transaksionesh, dhe jo vetëm, që i njohim
sot, sipas gjasave do të përmirësohet ose do të zevendesohet
nga solucione të bazuara në Blockchain. Është mire të
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angazhoheni që Blockchain-i të jetë pjesë e së planifikimit
dhe i së ardhmes tuaj.
The Coinbase Blog.
(2018).

 “Duhet t’i përgatitni studentët tuaj për të ardhmen.
Blockchain-i nuk do shkoj asgjëkund” Campbell Harvey,
Profesor i biznesit internacional, në Universitetin Duke

Deloitte (2017).

 Eficienca - Blockchain-i ka potencial për t’i bërë proceset
më demokratike, të sigurta, transparente dhe eficiente [9].

Morabito, V. (2017).

 Kontratat e mençura mund të bëhen pjesë e proceseve
biznesore për ta përmirësuar efikasitetin.

Yermack, D. (2018).

 Zvogëlon gabimet në futjen e të dhënave manuale
 Data Archiving - Eliminon vartësinë në një autoritet
qendror – lejon ruajtjen e distribuuar dhe të besueshme
përgjatë nyjeve (nodes, applications) në një rrjet
Blockchain-i (sisteme të ndërmarrjes mundësuar nga
Blockchain).
 Privacy and Security – Rrjeti privat i Blockchain është
“non-permissionless” duke zvogëluar kështu ndonjë
kërcënim nga mashtrimi (fraud) në të dhëna financiare dhe
asete. Në një organizatë të decentralizuar asetet e
aksionerëve do të jenë të mbrojtura në kohë – reale.

Carson, B.,

 Modeli komercial që ka më së shumti gjasa të ketë sukses

Romanelli, G.,

në terma afatshkurtër është Blockchain-i me autorizim

Walsh, P. and

(permissioned) krahasuar me atë publik.

Zhumaev, A. (2018).

 Blockchain-i është akoma edhe 3-5 vite larg për realizimin
e fizibilitetit të mundshëm për shkak të kompleksitetit të
vendosjes së standardeve të përbashkëta.
 Deri më tani, shumë qeveri po ndjekin një qasje rregullatore
teknologjikisht neutrale, duke mos nxitur ose ndaluar
teknologji specifike si blockchain.
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 Sipas Mckinsey, nga konkluzionet që dalin prej hulumtimit
të tyre relevant, rezulton se Blockchain-i ka vlerë strategjike
për kompanitë

5.2 Përgjigjet në pyetjet hulumtuese
1. A është teknologjia Blockchain e aplikueshme dhe e dobishme aktualisht

në

biznes/organizatë?
Po, është e aplikueshme në mënyrë të kufizuar siç është paraqitur në rastet e studimit në
shqyrtimin e litaraturës.
Në seksionin 2.4.3.1 Shërbime financiare janë paraqitur disa raste si kompanitë:
 Bitcoin Atom, Securrency, Ripple, ABRA, Aeternity, etj.
Aplikimi i Blockchain-it duke i zbatuar Blockchain kontratat apo kontratat e mençura:


Everledger, Fizzy etj

Rastet e përdorimi të Blockchai-it për zinxhirë të furnizimit janë:


IBM Blockchain, Food industry, Provenance, Blockverify, OriginTrail, De
Beers etj.

Disa nga kompanitë që kanë filluar ta aplikojnë teknologjinë Blockchain në shëndetësi janë:
MedicalChain, MedRec, Nano Vision, Gem, SimplyVital Health etj.

2. A do të ketë aplikim në rritje të kësaj teknologjie në të ardhmen?
Pergjigja është afirmative, pra, po, do të ketë.

Sipas hulumtimit të bërë nga kompania Deloitte të analizuara në Seksionin 2.3.2, shihet
se pjesa dërmuese e përfaqësuesve të organizatave përkatësisht respondentëve e konsiderojnë
si shumë të rëndësishëm teknologjinë Blockchain për organizatën ë tyre, në këtë kontekst, rreth
43% e tyre janë përgjigjur se teknologjia në fjalë është në mesin e 5 prioriteteve strategjike
kryesore. Vetëm 8% prej respondentëve nuk kanë përgjigje afirmative favorizuese për
teknologjinë Blockchain. Gjysma e tyre – 4% janë shprehur të pasigurt apo pa ndonjë përgjigje,
kurse, për gjysmën tjetër prej 4%, Blockchain-i nuk do të jetë relevant për organizatën e tyre.
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Sipas Mckinsey, nga konkluzionet që dalin prej hulumtimit të tyre relevant, rezulton se
Blockchain-i ka vlerë strategjike për kompanitë duke mundësuar reduktimin e kostos
reduktimin e ndërmjetësve, gjithashtu edhe në terma afatgjatë kohorë në krijimin e modeleve
të reja biznesore. Infrastruktura ekzistuese digjitale si dhe zhvillimi në rritje i ofertave të
Blockchain-it si shërbim (BaaS) ka ndikuar në uljen e kostove të eksperimentimit. Sidoqoftë,
faktorët fundamental të fizibilitetit vendosin kufij çka mund të përshkallëzohet dhe pas sa kohe,
gjithashtu edhe, përshkallëzimi real kohor për kthim të investimit (ROI) në provat konceptuale
të suksesshme.

Sipas një analize të bërë nga Coinbase, del se 42% e universiteteve më të mira në botë,
ofrojnë të paktën një kurs në Blockchain ose kriptovaluta, kurse 22% ofrojnë më shumë se një.
Këto kurse nuk i ofrojnë vetëm departamentet e shkencave kompjuterike, por edhe
departamentet e antropologjisë dhe financave.

Më shumë se një e treta (nga mbi 1,000) e të anketuarve në sondazhin nga Deloitte,
kanë thënë se ata tashmë kanë bërë një implementim Blockchain-i, kurse 41 për qind
planifikojnë ta bëjnë këtë në të ardhmen, respektivisht në vitin e ardhshëm.

Ashtu siç është paraqitur në figurën 6, të seksionit 2.3.2, sipas rezultateve të hulumtimit
nga Deloitte, Blockchain-i është në kuadër të planifikimit investiv për shumë kompani. 39% të
respondentëve kanë raportuar se organizata e tyre do të investoj 5 milionë ose më shumë (≥ 5
mln) në teknologjinë Blockchain në vitin e ardhshëm.

Sipas indeksit të aftësive të kërkuara në Upwork, Blockchain-i është aftësia më rritjen
më të lartë në mesin e më shumë se 5,000 prej tyre në platformën e Upwork.
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5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

6.1. Konkluzione
Blockchain-i në shumë aspekte, është akoma në fazën e kalimit nga adoptuesit e
hershëm të tij, tek përdorimi i gjerë, në analogji të ngjashme siç ka ndodhur me zhvillimin e
internetit. Rreth vitit 1990, interneti kishte shpejtësi të vogël të koneksionit dhe protokole të
ndryshme duke e bërë shfletimin në ueb më shumë frustrues sesa të dobishëm për të gjithë, por
ne veçanti për përdoruesit e devotshëm. Në këtë kontekst, Mckinsey konstaton, se Blockchainit i është bërë publicitet intensiv, por, pavarësisht nga hiperbolizim në konotacion dhe vlerësim,

Blockchain-i ende është teknologji e pa maturuar, me një treg që është në fazat e para
të lindjes dhe zhvillimit. Eksperimentet e pastrukturuara lidhur me solucionet e Blockchain-it
pa një vlerësim strategjik të vlerës potenciale apo fizibilitetit, mund të rezultojnë në pamundësi
të kthimit të investimit tek shumë kompani. Duke e mbajtur parasysh këtë fakt, është me rendësi
të analizohet se si mund të përcaktohet nga kompanitë nëse investimi në Blockchain ka ose jo
vlerë strategjike, vlerë kjo e cila do ta arsyetonte investimin në Blockchain.

Nga shumë autorë, gjithashtu dhe në hipotezën e ngritur në këtë punim, Blockchain-i
është cilësuar si teknologji e re, por, në fakt, nuk është “teknologji e re”, ashtu siç konstatohet
edhe nga Deloitte. Sipas tyre, adoptimi i Blockchain-it mbetet akoma premtues, dhe njëri nga
faktorët kyç që e pengon përparimin e adoptimit më të shpejtë të kësaj teknologjie, është fakti
se si shumë njerëz dhe organizata e perceptojnë atë dhe potencialin e saj për ta redefinuar
biznesin e tyre.
Konkretisht, organizatat nuk duhet ta shikojnë Blockchain-in si teknologji “te re”. Në
këtë kontekst, mund ta tërhjekim një paralele me kompaninë Uber, e cila ka arritur shumë
sukses duke ndërtuar një rast unik të biznesit duke kombinuar tri teknologji dhe protokole
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ekzistuese: automobilët, rezervimin online dhe pagesat online, në një model disruptiv duke
ndryshuar dhe krijuar kështu qasje të re në transportimin publik.

Blockchain-i mbanë premtim të tillë për biznese nëpër industry të ndryshme. Kësisoj,
edhe Blockchain-i kombinon tri teknologji: Internetin, kriptografinë me çelës privat, dhe një
protokol që rregullon incentivizimin. Ky kombinim ka rezultuar në një sistem të sigurt për
interaksione digjitale pa pas nevojë për një palë të tretë të besueshme për të lehtësuar
marrëdhëniet digjitale.

Sa i përket përdorimit të Blockchain-it, në aplikimet kryesore bënë pjesë koncepti i
kontratave të mençura. Edhe pse koncepti i kontratave të mençura është ende në fazat e para,
zhvillimi në të ardhmen është i qartë. Aktualisht ka mjaftë raste të përdorimit të suksesshëm të
Blockchain kontratave, si p.sh., në rastin e Everledger dhe Fizzy, aplikimi i kontratave në fjalë
është mjaftë inovativ dhe praktik.

Duke u bazuar në potencialin e kontratave të mençura, mund të konkludohet se kontratat
e vetë-ekzekutueshme do ta ndikojnë industrinë bankare dhe atë legale. Prapë se prapë, akoma
është herët të konkludohet se kontratat në fjalë do t‘i zëvendësojnë plotësisht dokumentet
juridike. Në këtë kontekst, dihet se ajo çka bëjnë avokatët dhe bankat një pjesë e madhe janë
detyra të ri përsëritshme por ne prapë se prapë paguajmë për këto punë që ata bëjnë. Disa nga
këto detyra mund të automatizohen dhe kështu njerëzit mund të kursejnë mjete financiare dhe
kohë.

Kontratat e mençura akoma nuk kanë përdorim të gjerë, por, përmes teknologjisë
Blockchain, ato për herë të parë mund të fillojnë të përdoren për qëllime komerciale. Do të ishte
veprim i duhur nëse profesionistët në fushën e juridiksionit ta konsiderojnë potencialin e
ndikimit të këtyre kontratave në biznesin e tyre. Në momentin që kontratat e mençura bëhen
legale në kuptimin e përdorimit të gjerë dhe të pranueshëm, firmat juridike veçse do të duhej të
kenë staf të përgatitur për ta kuptuar dhe për ta përdorur këtë teknologji.
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Kontratat e mençura veprojnë në kohë reale dhe zvogëlojnë apo eliminojnë mundësinë
e gabimeve nga njerëzit dhe proceseve me prapavijë mashtruese, kurse rrisin privatësinë dhe
besueshmërinë. Nuk ka dyshim se kontratat e mençura mund të bëhen pjesë e proceseve
biznesore për ta përmirësuar efikasitetin.

Një shembull i mirë i aplikimit të kontratave të mençura është rasti i një kompanie në
San Francisko e quajtur SmartContract e cila ka zhvilluar teknologji që është në gjendje që të
lidh kontratat e mençura me të dhënat e jashtme, infrastrukturën interne dhe pagesat eksterne.

Në parim, kontratat e mençura kanë një të ardhme optimistike, por, për ta arritur
potencialin maksimal të tyre aplikativ, ato duhet të kenë fleksibilitet dhe adabtibilitet në
situacionet e jetës reale, pasi që në rastet reale private dhe biznesore, kontrata fillestare nuk
është domosdoshmërisht kontratë finale, pra, mund të ketë nevojë për ndryshim ose ri negocim.

Monedhat digjitale, me theks të veçantë ato që përdorin ledgeri-in e distribuuar, pra
mekanizmi i të cilave është i decentralizuar, mund të konsiderohen inovacione teknologjike të
jashtëzakonshme me efekt të madh në shumë fusha të financave dhe praktikisht ekonomisë.

Epërsia konkurruese e kompanive që investojnë në Blockchain përkundrejt atyre që nuk
e bëjnë këtë, mund të konsiderohet njëra nga incentivat favorizuese për investim. Ky konstatim
mbështetet edhe nga përgjigjet e respondentëve në hulumtimin e bërë nga Deloitte, ku del se
78% e pjesëmarrësve që janë përgjigjur në pyetësor, besojnë se mund ta humbasin avantazhin
konkurrues në qoftë se eventualisht nuk e implementojnë teknologjinë Blockchain.

Blockchain-i është objekt studimi edhe në mesin e institucioneve më të larta akademike.
Sipas një analize të bërë nga Coinbase, del se 42% e universiteteve më të mira në botë, ofrojnë
të paktën një kurs në Blockchain ose kriptovaluta, kurse 22% ofrojnë më shumë se një. Këto
kurse nuk i ofrojnë vetëm departamentet e shkencave kompjuterike, por edhe departamentet e
antropologjisë dhe financave.
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Ka shumë gjasa që teknologjia Blockchain mund ta ndryshoj mënyrën sesi bizneset do
të punojnë dhe funksionojnë në të ardhmen e afërt. Njëjtë ashtu çka ka bërë internet në vitet e
90-ta. Është teknologji në rritje, dhe të kuptuarit e potencialit të saj për të tejkaluar çështjet
aktuale në mënyrën sesi bizneset kryejnë transaksionet midis tyre si dhe potenciali i kësaj
teknologjie për t’i përmirësuar proceset e tanishme biznesore ka inkurajuar organizatat e mëdha
si IBM dhe disa banka për të bërë investime të mëdha në këtë teknologji.
Adaptuesit e teknologjisë Blockchain aktualisht do të duhet të përballen dhe t’i
konsiderojnë disa shqetësime relevante siç janë: rregulloret e funksionimit të saj, çështjet e
sigurisë dhe privatësisë, aspektet e integrimit dhe akseptimi kulturor.

Modeli komercial që ka më së shumti gjasa të ketë sukses në terma afatshkurtër është
Blockchain-i me autorizim (permissioned) krahasuar me atë publik, siç është Bitcoin-i që nuk
ka autoritet qendror. Blockchaini me autorizim hostohen në rrjete private kompjuterike me
qasje të kontrolluar dhe të drejta editimi.

Më shumë se një e treta (nga mbi 1,000) e të anketuarve në sondazhin nga Deloitte,
kanë thënë se ata tashmë kanë bërë një implementim Blockchain-i, kurse 41 për qind
planifikojnë ta bëjnë këtë në të ardhmen, respektivisht në vitin e ardhshëm.

Ashtu siç është paraqitur në figurën 6, të seksionit 2.3.2, sipas rezultateve të hulumtimit
nga Deloitte, Blockchain-i është në kuadër të planifikimit investiv për shumë kompani. 39% të
respondentëve kanë raportuar se organizata e tyre do të investoj 5 milionë ose më shumë (≥ 5
mln) në teknologjinë Blockchain në vitin e ardhshëm.
Kërkesa për njohës të Blockchainit është jashtëzakonisht e lartë. Ekspertiza në
Blockchain është aftësia numër 1 në indeksin nga Upwork më rritjen më të madhe në tregun e
punësimit Amerikan. Sipas indeksit të aftësive në Upwork, Blockchain-i është aftësia më rritjen
më të lartë në mesin e më shumë se 5,000 prej tyre në platformën e Upwork.
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Blockchain-i është akoma edhe 3-5 vite larg për realizimin e fizibilitetit të mundshëm
për shkak të kompleksitetit të vendosjes së standardeve të përbashkëta.

Mungesa e standardeve të përbashkëta dhe rregulloreve të qarta është një kufizim i
madh, në aplikimet e Blockchain-it. Megjithatë, ka kërkesa dhe angazhim të fortë, angazhimi
është tashmë në proces për të zgjidhur këtë çështje. Standardet mund të krijohen me lehtësi
relative nëse ekziston një lojtar i vetëm dominues ose një agjenci qeveritare që mund të
mandatojë qëndrimin ligjor.

Deri më tani, shumë qeveri po ndjekin një qasje rregullatore teknologjikisht neutrale,
duke mos nxitur ose ndaluar teknologji specifike si blockchain.

6.2. Rekomandime
Ashtu siç konstatohet edhe nga Deloitte, në raportin e hulumtimit të Blockchain-it në
nivel global, gabimi i vetëm real që organizatat mund ta bëjnë në relacion me Blockchain-in në
këtë fazë, është që të mos bëjnë asgjë realisht. Rekomandimi është që edhe në qoftë se
organizatat nuk kanë ndonjë model ose rast solid biznesorë për ta implementuar, të paktën,
duhet t’i analizojnë dhe t’i përcjellin zhvillimet teknologjike relevante të Blockchain-it që të
mund të përfitoj nga mundësitë që mund të shfaqen në secilin moment të mundshëm kohorë.

Mund të marr edhe disa vite nga tash deri tek komercializimi i gjerë i platformave të
teknologjisë Blockchain dhe aplikimeve. Është shumë me rendësi që të mos e nënvlerësojmë
impaktin e teknologjisë Blockchain tani, por sidomos nga tani e tutje, edhe pse, aktualisht ka
sfida të tilla si mungesa e kornizave dhe rregulloreve legale, pastaj ndryshimet e shpejta
teknologjike si dhe mungesa e talentëve apo njerëzve kompetent dhe profesional që do të
punonin në këtë fushë.

Nëse një rast i përdorimit të Blockchain-it nuk e arrin një nivel minimal të fizibilitetit
dhe kthimin potencial investiv, atëherë kompanitë nuk kanë nevojë ta mendojnë hapin e dytë
se cilën trategji Blockchain-i ta adoptojnë.
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Nuk do të këshillohej përdorimi i një platforma publike të Blockchain-it për një ES
(Enterprise System) të organizatës pasi kjo do t’i ekspozonte të dhënat financiare dhe raportet
e tyre. Organizatat si Airbus, IBM, Sany, Samsung SDS kanë shprehur shumë interesim në
Blockchain-et private pasi që çka mund të arrihet nga organizatat me përdorimin e teknologjisë
Blockchain, kufizohet nëse përdoret Blockchain-i publik.
Gjatë dizajnimit të kontratave duhet të mbahet parasysh fakti që zëvendësimi i njërës
kontrate me një tjetër të bëhet me lehtësi. Kjo aplikohet edhe në rastin e përdorimit të
templeteve apo shablloneve të kontratave të mençura, pra, kontrata e mençur duhet të jetë
lehtësisht e editueshme duke treguar kështu fleksibilitet të ripërdorimit.

Çdo platformë transaksionesh, dhe jo vetëm, që i njohim sot, sipas gjasave do të
përmirësohet ose do të zëvendësohet nga solucione të bazuara në Blockchain. Është mire të
angazhoheni që Blockchain-i të jetë pjesë e planifikimit dhe e së ardhmes.

Shumica e komopanive nuk kanë mundësi të ndikojnë në të gjitha palët e nevojshme,
veçanërisht kur aplikacionet e Blockchain-it kërkojnë standardizim të lartë apo aprovim
rregullator. Këto kompani nuk mund dhe nuk duhet t’i anashkalojnë inovacionet e tregut, por
duhet t’i përcjellin zhvillimet e Blochchain-it dhe të jenë të gatshme të lëvizin shpejtë për t’u
adoptuar me standardet e zhvilluara ndërkohë.
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APPENDIX
Popullariteti i kërkimeve dhe trendët në Google
Popullariteti i kërkimeve, përkatësisht interesimi për termat Blockchain, Ethereum dhe
Cryptocurrency në nivel global. Njësia matëse është ndarë në 100 pjesë, ku vlera 100
reprezanton popullaritetin më të lartë, përkatësisht volumin e kërkimeve nga përdoruesit e
makinës kërkuese Google, kurse vlera 0 nënkupton se nuk kishte kërkime ose kishte fare pak
e të cilat mund të neglizhohen në përllogaritje.

Popullariteti i kërkimeve dhe trendët në Google për termat Blockchain, Ethereum dhe
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